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Abstrakti
Në bisedat e inçizuara me kompozitorin David Rosenboom (1947) në Kolegjin Mills të
Oaklandës, Kaliforni, inxhinieri Iannis Xennakis (1922-2001) shpjegon se gjatë studimit të
të vëmendjes muzikore, një numër mekanizmash drejtojnë vëmendjen tonë drejt një imazhi
të një vepre ose përjetimi muzikor, apo çfarëdolloj eksperience artistike që na ndihmon të
rigjenerojmë një përjetim nga kujtesa.Thënë ndryshe, kur duam të rikujtojmë një pjesë
muzikore, së pari rikujtojmë imazhin që na asocon me këtë vepër, pra, nuk zhvillohet e
vetme, por e lidhur me kujtime, pamje fotografike, përjetime, ose edhe imazhe
arkitektonike. Përmes një rishikimi të shkurtër historik që nga parahistoria tek kohët
moderne, ky hulutim ka për qëllim të nxjerë në pah lidhshmërinë e muzikës dhe
arkitekturës që siç do të shihet qartazi në vazhdim, ka ekzistuar që nga kohët e njeriut
parahistorik, shpeshherë thuajse pa u vënë re. Se si janë ―përkthyer‖ ndarjet ritmike në
fasada arkitekturale, si mund të krijojmë muzikën nga matematika, cila arkitekturë i shkon
përshtati stileve muzikore, ku mbaron njëra dhe ku fillon tjetra, si nis arkitektura duke pasur
për inspirim muzikën, si rrjedh muzika nga një përjetim i theksuar emocional që mund të na
ofrojë arkitektura dhe të tjera çështje si këto, janë pyetje që ky hulutim tenton t’u japë
pergjigje duke marë për bazë shembuj konkret të dëshmuar në veprat e arkitektëve dhe
muzicientëve. Një theks i veçantë do të vendoset tek veprimtaria e Iannis Xenakis, më
saktësisht Pavijoni Philips (1958), si shembull tipik ku arkitektura dhe muzika shkrihen
brenda një konstruksioni të vetëm. Nga forma organike e planit të Le Corbusier kalon tek
përpunimi i fasadës, kulmit, dyshemesë që në fakt bëhen një strukturë e vetme e
pandërprerë paraboloidi hiperbolik, dizajnuar deri në detajet e fundit nga Xennakis,
inspiruar nga kompozimi i tij Metastaseis (1954). Projeksione zërimi, eksperimentime me
akustikë nën tingujt e Poème électronique të Edgar Varèse's, do t’i çojnë vizitorët drejt një
përjetimi të ri, shumë më largpamës për kohën e krijimit. Phillips Pavijon hap dyert drejt
zhvillimit të muzikës elektronike dhe inxhinierisë akustike, por mbi të gjitha do të vulosë të
përbashkëtat e muzikës dhe arkitekturës. Se si kanë lindur këto të përbashkëta, si janë
zhvilluar, çfarë lloj përjetimesh janë në gjendje të nxisin, janë temat që do të trajtohen në
vazhdim.
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Falenderoj profesorin Kujtim Elezi që më besoi këtë temë, për mbështetjen e vazhdueshme dhe
punën e tij të palodhshme dhe Heroinën, që u bë pjesë e këtij udhëtimi të paharrueshëm.

Anyla Berisha
tetor, 2014
Prishtinë
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2. Historiku
2.1 Parahistoria

Arkitektura është e pranishme që nga përpjekja e njeriut për të gjetur apo krijuar një
ambient të sigurtë përreth tij; shpellat, gropat, brigjet e lumenjve, strehët e para të
njeriut te krijuara nga natyra, mund të konsiderohen fare mirë format e para të
arkitekturës. Me kohë, njeriu parahistorik fillon t’i ndërtojë vetë kasollet e tij, si ajo
e tipit të Terra Amates afer Nicës (Nizza) ne Francë, diku rreth 400 000 vjet para
Krishtit.

Figura 1 Ceremoni varrimi në Horn Shelter,Circa 11,000 vjet më parë

Pak e nga pak, jeta e njeriut primitiv fillon të përparojë. Me zbulimin e zjarrit, përveç
sigurisë ai arrin të ketë edhe një ambient më të këndshëm për të jetuar. Me zjarrin
lindin traditat dhe ritet religjioze. Ushqimi, rrethina, gjithçka përreth njeriut fillon të
përmirësohet. 100 000 vjet para Krishtit, në kohën e vjetër të gurit, arkitektura fillon të
ketë përmirësime të dallueshme: kasollet tani mbuloheshin me lëkurë të egërsirave, që
mbronte brendësinë e kasolles nga i ftohti. (DE VECCHi dhe CERCHIARI a).

8

Figura 3 Tempulli Ġgantija, Gozo Një nga strukturat
e lira më të vjetra. Copyright @ Daniel Hausner
Taken: August 2004

Figura 2 trukturë 400 000 vjeçare
për mbrojtjen nga era. Foto : Henry de Lumley,
Musée de Terra Amata, Nice

Më vonë, me kalimin e kohës, ndryshimin e klimës, organizimi i jetës do të fillojë të
përqëndrohet edhe jashtë shpellave. Rritja e numrit të njerëzve dikton hierarkinë
sociale,ndarjen e funksioneve: vendet për gjueti, për të jetuar apo vende dedikuar
ritualeve. Por çfarë ndodh me muzikën gjatë kësaj periudhe? Cila pikë e historisë do
të cilësohet si lindja e muzikës? Cili është përkufizimi që i japim asaj? Cilat
konsiderohen instrumentet e para muzikore?
Është akoma më e vështirë se arkitektura, të thuhet saktë se kur ka nisur, apo në cilën
fazë vetëdija e njeriut është zhvilluar aq sa të krijojë meloditë e para muzikore.

Figura 4 Rraketake arre nga Arizona,Antelope House, Canyon de Chelly National
Monument.Foto: Koleksioni i Western Archeological and Conservation
Center. Foto: Emily Brown
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Otto Jespersen, në librin e tij ―Language, its Nature, Development and Origin‖
shkruan ―Njeriu ka shprehur ndjenjat e tij me këngë shumë më parë sesa ka shprehur
mendimet e tij me fjalë‖. Kjo mënyrë e të ―kënduarit‖ ishte në fakt imitim i tingujve
të krijuar nga natyrë, andaj gjasonte me këndimin e zogjve, ulërimën e kafshëve të
egra etj. dhe e arrinin këtë edhe kur akoma nuk ishin të vetëdijshëm që komunikimi
dhe ndjenja për një person tjetër është e mundur.1

Figura 5 Rraketake arre nga Arizona,Antelope Figura 6 Instrumente frymoe Tubulare nga eshtrat,
House, Canyon de Chelly National Monumen Sapawe Pueblo. Foto :Emily Brown Burimi: Koleksioni i
.Foto: Koleksioni i Western Archeological and Maxwell Museum.
ConservationCenter. Foto: Emily Brown

Megjithëse nuk dihet dhe nuk mund të thuhet saktësisht kur datojnë fillet e para të
artit të muzikës, janë dokumentuar shkrime të kulturave Mesopotame (3500-800 p.k.)
që njohin ―zyrtarisht‖ muzicientët dhe muzikën liturgjike2. Shkrimi më i vjetër me
nota i ruajtur konsiderohet ―Himni i Krijimit‖ sumerian, që daton para vitit 800 p.k.
(Koopman, 1999).
Në arkitekturë, kultura Mesopotamase do të njihej me pallatet si tipologji krahasuar
me kulturat e tjera, ndërkaq Egjipti, që dokumenton vjetërsinë prej 4 mileniumesh
p.k. mbetet i njohur për besimin në jetën pas vdekjes dhe arkitekturën e varreve që

1

(JESPERSEN, 2006) (faqe 360).
Liturgji~a: Shërbesa kryesore që bëhet në kishë zakonisht paradreke . Fjalori i Shqipes së
sotme.Tiranë 1984
2
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nga Mastabat 3 e deri tek piramidat. (DE VECCHi dhe CERCHIARI b). Krahas
praktikave religjioze, muzika mbetej dukshëm e përfshirë në jetën sociale dhe fetare
të egjiptasve të vjetër. Ndryshime në llojin e instrumenteve vërehen në periudhën e
―Mbretërisë së Re‖ (1610-715) me kalimin nga instrumentet me tingull të lehtë dhe
delikat në

vegla me tinguj më të fuqishëm (Koopman, 1999b). Ky ndryshim

padyshim diktoi edhe ndryshimet në mënyrën e këndimit.
Ashtu si arkitektura që do t’i bënte lavde hyjnive dhe Zotrave duke ndërtuar tempuj
dhe varreza, muzika do të shprehte të njejtin dedikim në mënyrën e saj. Roli i femrës
do të vinte në pah, me sem'ayt4 që punësoheshin në oborret mbretërore ku gëzonin
poste të larta.

Figura 7 Këngë dashurie .Marë nga 'The Literature of Ancient Egypt'
ed. nga William Kelly Simpson,Yale University Press

Për të rifituar forcën dhe fuqinë ishte traditë që faraonët të organizonin Festivalin e
njohur si ―heb seb‖ 5që zakonisht niste në 30 vjetorin e qeverisjes, më saktësisht, në
3

Mastaba: Varr në formë drejtkëndëshi në Egjiptin e Vjetër, me faqe të pjerrëta, kulm të rrafshtë,
lartësi deri 5-6m mbi sipërfaqen e tokës dhe një dhomë të nëndheshme ku vendsoej i vdekuri. Oxford
Dictionary, Oxford University Press, 2014.
4
sem'ayt: femra,muziciente të punësuara në Tempujt Egjiptian. Në shumicën e rasteve vajza ose gra të
priftërinjëve. Mike and Janet Ëood, 1995
5
―heb seb‖ : jubileu mbretëror, Helen Strudwick, Encyclopedia of Ancient Egypt,2006
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mëngjesin e parë që niveli i lumit Nil fillonte të zbriste. Këtu vjen në shprehje
arkitektura monumentale, Sallat Hipostile 6 apo oborret mbretërore, si hapësira ku
mbaheshin ceremonitë fetare, nën përcjellejn e muzikës. (STRUDWICK, 2006)

Figura 8 Tempulli Mortor i Mbretëreshës Hatshepsut. Ark. Senmut.Dinastia XVIII . 1490-1460 BCE. © 2001 Mary
Ann Sullivan

I tillë ishte Tempulli i mbretëreshës Hatchepsut që mbetej destinimi final i anijeve të
shenjta që lundronin në Nil gjatë ―Festës së Bukur të Luginës‖ që mbahej për nder të
perëndisë Hathor, që mirëpret të vdekurit në jetën e përtejme. 7 Rituale dedikuar
hyjnive do të mbaheshin brenda ose jashtë tempullit, gjithsesi ato nuk ishin të hapura
për publikun e gjerë. Arkitektura e brendshme e tempullit përveç monumentalitetit
shprehës kishte rol aktiv në kryerjen e riteve, qoftë përmes organizimit të brendshëm,
apo me simbolikën që ajo përshfaqte përgjatë ritit, statuja e hyjnisë mbahej dhe
shëtitej në hapësirat e brendshme të tempullit ose vendosej mbi çati, për hir të
―Përtritjes Kozmike‖ të hyjit me diellin. Ceremonitë e varrimit në anën tjetër që
gjithashtu janë fragmente të këtyre ritualeve kishin tombet8 për destini final. Rituali
udhëhiqej nga prifti i shoqëruar nga femrat vajtuese që përcillnin në tombe gjërat që i
përkisnin të vdekurit.

9

6

Salla Hipostile: Hapësira e brendshme e Tempujve Egjiptian e përbërë nga një numër shtyllash guri
më të larta se pjesa tejtër e hapësirave për të mundësuar ndriçimin zenital përbrenda.
7
OAKES Lorna dhe GAHLIN Lucia, Ancient Egypt, Hermes House,2004
8
Tombet: Qemer zakonisht i nëndheshë për varrimin e të vdekurve, Oxford Dictionary, Oxford
University Press, 2014.
9
STADLER Marti, UCLA Encyclopedia of Egyptology. Procession. 2008 (faqe1)
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Figura 9 Muzicientë dhe “vajtues”
profesional.Marë nga ekspozita FrenchTuscan expedition,1828, contrib)

Figura 10: Muzicinte, pamje nga tomba e Nakht—TT52
(Vicky Metafora)

Në Greqi, arkitektura arrin kulminacionin me trajtimin e hapësirës në shkallë
njerëzore me përpjesëtimin mes kolonës dhe shtatit të njeriut: Prerja e artë, numri
filozofik ―fi‖ (i aplikuar së pari për këtë qëllim nga Fidia10), janë të pranishme në
ndarjen e elementeve konstruktive të tempujve grek. Kolonadat e stilit dorik, jonik,
apo korinth-it, përmbyllin hapësirat me lojën e dritë-hijes, hapësirë-zbrazëtirë.

Figura 11: Prerja e artë në fasadën e Parthnon-it,
Athinë. Burimi: Dr. Bernhard Peter

10

Figura 12: Rendet klasike greke, elementet e
tempullit grek.E skenuar ne nentor ,2006 (UTC) Meyers Kleines Konversationslexikon.
Bibliographisches Institut, Leipzig und Wien 1892.

Fidia, (480-430 p.k.) sculptor, piktor, arkitekt. Një nga skulptorët më të mëdhenj të periudhës klasike

13

Po njëlloj kultura greke shënon një zhvillim të madh edhe në muzikë. Për më tepër,
këndimi shoqërohej me të gjitha format e letërsisë dhe me vallëzim. Poezitë e Safos,11 Odet12, Ditirambi13, për të gjitha format punësoheshin këngëtarë që lëviznin sipas
ritmit të muzikës. Muzika çmohej lart edhe nga filozofët grekë. Teori komplekse
muzikore filluan të zhvillohen në këtë periudhë, siç ishte ―Shkalla Pitagoriane‖14 që
më vonë do të shërbente si inspirim për krijimet e arkitekturës moderne. (Koopman,
1999b).

Figura 13 :”Comma” Pitagoriane. Foto: Brian McLaren

Romakët ndryshojnë drejtim nga kultura greke por mbeten tek instrumentalet dhe
natyra ushtarake e muzikës. Seneca15 shkruan se shpesh i ndodhte që këngëtarët ta
shqetësonin në orët e vona duke bërë prova me zë të lartë.
Krishterizmi bashkë me pushtetin impozant solli edhe ndryshime në muzikën
liturgjike, të cilën e krijuan duke marrë hua nga religjionet tjera ose edhe nga
muzika laike. Me arkitekturën e tyre të privilegjuar kërkonin të çonin sa më lartë
Tempujt e fesë së krishterë dhe shumë shpejt, çdo disiplinë arti bie nën ndikimin dhe

11

Sappho:Poet i shquar grek, 610-570 p.k. Lesbos, Greqi. Encyclopædia Britannica
Ode: Vjershë lirike a këngë solemne që i kushtohet ngjarjeve historike a njerëzve të shquar. Fjalori i
Shqipes së sotme,Tiranë 1984
13
Ditirambi: Këngë korale e gëzueshme që këndohej në Greqinë e Vjetër për dner të Dionisit,
perëndisë së rrushit dhe verës. Fjalori i Shqipes së sotme,Tiranë 1984
14
Shkalla Pitagoriane: Shkalla e parë e bazuar në llogaritje matematikore për ndarjen e oktaves
muzikore në interale ―tonesh‖ dhe ―gjysmëtonesh‖. / phy.mtu.edu
15
Seneca (4 B.C.-64 A.D.) filozof stoistik romak,burrë shteti, drama.turg, humorist./ egs.edu
12

14

kontrollin e udhëheqjes së kishës. Gjithçka duhet të krijohej nën frymën e edukatës
kishtare dhe me motive biblike. (Koopman, 1999c).
2.2 Mesjeta

Pas rënies së Perandorisë Romake, periudha e shekullit V nis me pushtimin e
Vandalëve e Vizigotëve që e futën Evropën Perëndimore në periudhën e ―Viteve të
Errëta‖ për shkak të luftërave të pafundme dhe rrënimit të jetës urbane. (DE VECCHi
dhe CERCHIARI c) Ishte ky momenti i filleve të para të Kishës së krishterë që
përgjatë nëntë shekujve në vazhdim do të përparonte drejt Evropës duke dominuar
mbi rendin social, ligjor dhe duke diktuar jetën e njerëzve, dhe artin e tyre. Ishte
periudha e udhëheqjes së Priftit Gregory 16 që besohet të ketë koleksionuar dhe
formuar ate që njihet si ―Muzikë Gregoriane‖, apo ―Psalmet Gregoriane‖. 17 Ishte
shumë më vone Universiteti Notre Dame në Paris që doli në pah me një tjetër formë
krijimi muzikor të quajtur ―Organum‖.18
Por sipas teorisë së Hope Benegal, ishte arkitektura ajo që kushtëzoi lindjen e
paslmeve gregoriane. Në librin e tij ―Planning for Good Acoustics‖, 1931 ai
përshkruan hapësirën monumentale të Kishës së Shën Pjetrit në Romë: Nëse prifti
fliste me zë të lartë, çdo rrokje kumbonte aq gjatë sa fjalët do të përziheshin keq njëra
pas tjetrës. Kështu pasi fillonte recitimin, prifti linte zërin e tij të kumbonte lehtë,
duke variuar lart e poshtë për t’u lënë hapësirë rrokjeve kryesore të theksohen veçmas
nga njëra tejtra dhe duke anashkaluar kështu përzierjen e tyre. Teksti u shndërrua në
këngë dhe vazhdoi të jetojë brenda kishave në një mënyrë që të ―trondiste shpirtin‖
siç shkruan Benegal teksa hapësira e brendshme shndërrohet në një përjetim muzikal.

16

Pope Gregory, Saint Gregoy, apo Gregory i Madhërishëm, lindur në Romë (540-Mars 604), Prift,
reformator, udhëheqës dhe krijuesi i Papatit Mesjetar. Encyclopaedia Britanica, Inc. 2014
17
SHERRANE Robert, Music History 102, a Guide to Ëestern Composers and their Music. The
Juilliard School, Neë York. 15 March 2002
18
Organum: Formë e psalmeve Gregoriane (Forma e më e vjetër e shkruar është gjetur në Musica
enchiriais, d.t.th. Manuali i Muzikës shek.900), e përbërë nga dy vija melodike që ndryshojnë nga njëra
notë në tjetrën njëkohësisht. Dy vijat melodike osedy vokalet nisin në mënyrë unanime por ndryshojnë
më pasintervalet dhe në përfundim mund të ndodhë që të dyja të përfundojnë një oktavë më lartë.
Encyclopaedia Britanica, Inc. 2014
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Figura 14: Katedralja Saint Julian of Le
Mans, Le Mans, France,

Figura 15 Bazilika-Katedralja Saint Denis, Saint-Denis,
France,kompletuar mw 1144

Viti 1200 në përgjithësi karakterizohet me ndryshime të vijës ritmike në kompozimet
e psalmeve kishtare. Perotin, kompozitor i njohur francez dhe mësues në
Universitetin Notre Dame të Parisit ishte i pari që publikoi një sistem të ri të
kompozimit të notave, duke përdorur notat e gjata dhe të shkurtëra me qëllim të
krijimit të bazës ritmike ―Dum-ti, Dum-ti, Dum-ti| njejtë siç vepronin edhe arkitektët
rreth platformës së re ritmnike Ab, Ab,Ab,|A. Njëlloj si vija ritmke e kompozimeve
edhe platforma e fasadës se Notre Dame po të lexohej horizontalisht, që të dyja nisin
me një element të zgjatur apo të theksuar dhe më pas kërcejnë në një gjysmë-element
(―ti‖-ja e ritmit apo ―b‖-ja e fasadës),19 të realizuar qoftë përmes kolonave që bëjnë
ndarjen vertikale që dominon pothuajse përherë apo atë horizontale që realizohet
përmes niveleve (arkadave, tribinave, galerive) e që krijonin harmoninë që kënaq
syrin, njëlloj sikur akordet melodike veshin.

19

JENCKS Charles (May,2013),Architecture Becomes Music , The Architecture Review, URL
:http://www.architectural-review.com/essays/architecture-becomes-music/8647050.article (Visited
Decembre 2013)

16

Figura 16 Prezentimi me anë të skicave i ndarjes vertikale (ritmi)
dhe asaj horizontale (grupet e vokaleve të korit; zëri i parë i dytë i
tretë etj.) Skicimi, Anyla Berisha

17

Figura 17 Fazat e evolimit të lartësive në Gotikë përgjatë 60 vjetëve.Burimi : JENCKS Charles
(May,2013),Architecture Becomes Music ,The Architecture Review,
20

Po të vërejmë ngritjen e anijatës së Notre Dame dallojmë një ndarje të tillë të ritmit
Për dallim nga fasada, nivelet e harmonisë në kompozimet muzikore arriheshin
përmes vijave melodike të renditura njëra mbi tjetrën. Dallimi qëndron në faktin se
―melodia arkitektonike‖ nuk përman kundërshtime të fuqishme brenda vetes siç bën
muzika. Harmonia në arkitekturë arrihet përmes ndarjeve horizontale por janë detajet
e vogla dekorative ato që i japin kontra-ritmin pamjes së përgjithshme, që ndryshon
në kohë bashkë me evolimin e Gotikës.21

20

Notre-Dame de Paris, Paris, France (1163), ark. Peter of Montereau, Jean de Chelles, Jean-BaptisteAntoine Lassus.
21
JENCKS Charles (May,2013),Architecture Becomes Music , The Architecture Revieë, URL
:http://ëëë.architectural-revieë.com/essays/architecture-becomes-music/8647050.article (Visited
Decembre 2013)
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2.4.1 Ritmi në arkitekturë
Ritmi në arkitekturë mund dallohet me lehtësi edhe nga syri joprofesional i një
vizitori të thjeshtë; Është një nga format më të thjeshta të përdorura për krijim e
fasadave, ndërsa ndarjet ritmike ndryshojnë pavarësisht kohës kur janë ndërtuar, stilit
dhe llojit të ndërtesës.Në arkitekturën klasike ritmi formohej nga renditja e gjatë e
vargut të dritareve e që me raste edhe mund teë ndryshonin nga njëri etazh në tjetrin.
Kështu me përsëritjen e elementeve të njejta në varg do të krijonim ―Ritmin
përsëritës‖ dhe nëse në dy këndet e fundit në të dy anët e objektit do të vendosnim një
element më të theksuar: shtyllë, mur çfarëdo elementi që do të thyente renditjen e
krijuar nga dritaret, atëherë do të krijohej ritmi ―i mbyllur‖. E kundërta, nëse këndet
liheshin të lira dhe pas dritares së fundit nuk do të kishte asnjë ngritje- volumi apo
ndryshim tjetër, ritmi do të mbetej ―i hapur‖.

Figura 18 Skemë e thjeshtë e paraqisjes së ritmit në fasadat klasike;Anyla Berisha 2010

Nuk mund të mos përmendim këtu dritaret e panumërta të qyetit të vjetër të Vencias.
Ashtu siç tregon Rasmussen në ―Experiencing Architecture‖, që nga Mesjeta,
venecianët kanë ndërtuar shtëpi në varg dhe uniforme për rangun e ulët të njerëzve
por që prej shekullit të XV nisin të ndryshojnë ritmin e dritareve për çdo kat dhe për
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çdo oxhak, që ndante vertikalisht fasadën njejtë si taktet e ritmit në pentagramet e
muzikës. Po të lëshosh shikimin nga e djatha në të majtë, (nëse fasada nuk do të
kishte thyerje kaq të mëdha), do të përjetoje një formë ritmi aq të komplikuar, sa të
mund të performohej nga katër bateristë të ndryshëm njëherësh.22

Figura 20 Venecia,Celle dei Preti

Figura 22 Rue Di Rivoli, Paris

Figura 19 "Quirinal Palace, Rome. Wordpress © 2013 - 2014.

Figura 21 Wayne Detroit MI, Ndërtesa e
vjetër Foto: Donald (Don) Harrison

Ndërkaq kur flet për thjehtësinë madhështore të renditjes së dritareve në fasadën e
pallatit Quirinal në Romë, ndarjen e barabartë mes tyre si horizontalisht ashtu edhe në
vertikale, theksimin e kornizës së nxjerrë jashtë, Rasmussen e krahason këtë përjetim
me një andante maestoso simfonike, që pregatit veshin për kalimin drejt
kulminacionit të simfonisë. Të njejtin efekt grandioz dhe që nxit krahasimin me
objektet përreth ka edhe rruga Rue Di Rivoli në Paris, apo ndërtesa e vjetë e General
Motors në Detroit.
Bruno Zevi me mjeshtëri krahason ritmin e bazilikës së Santa Sabinës që vijon në një
përsëritje të pafundme a-a-a-a-a, me artikulimin a-b-a-b-a-b që i bëhet në Santa
Marian në Cosmedin, e që dallon nga sistemi i përshpejtuar aaaaaaaaa i Sant’
22

(RASMUSSEN,1959) (faqe 132)

20

Apollinare. Ndërkaq në Sant’Ambrogio

theksohet hierarkia e shtllave dhe

kryqëzimeve në një A-b-A-b të theksuar dhe tendecë të rritur drejt vertikalitetit.
(ZEVI, 1948).
Në librin e tij ―Si ta kuptosh arkitekturën‖ Zevi shpjegon se metrika e organizimit
romanik shkon paralel me lindjen e njëkohshme të metrikës edhe në poezinë letrare.

Figura 23 Interieri i Bazilikës Santa Sabina, 432,Romë, Itali, Foto : Badger High
School, Modifikimi: Anyla Berisha

Figura 24 Sistemi ritmik i shpejtë i hapësirës së brendshme të Baziliës
Sant’Aollinare Nuovo, 504, Ravenna, Itali. Foto : Badger High School Modifikimi:
Anyla Berisha
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Figura 25 Figura 26 Ndarjet ritmike të Baziliës Santa Maria në Cosmedin,
shek.XI, Romë Itali.. Foto : SL Guide Civitatis Modifikmi : Anyla Berisha

Figura 27 Theksimi i ritmit A-b-A-b te Interieri i Bazilikës Sant'Ambrogio,
1099,Milan, Itali. Foto : Panoramio Modifikimi: Anyla Berisha
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Derisa teoritë mbi ekzistimin dhe origjinën e ritmit vazhdojnë të kërkojnë rrugën e
tyre drejt një përkufizimi të saktë, një gjë dihet sigurtë: ritmi është diçka që vjen së
brendshmi, në mënyrë të pavarur dhe intuitive. Megjithëse arkitektura nuk është e
lëvizshme, nuk ndryshon në kohë si muzika, megjithatë, kërkon lëvizjen, kërkimin
me sy, të detajeve apo vështrimin nga larg si një tërësi e plotë, të një fasade që mund
të ngjallë emocione të tilla që shpesh krahasohen edhe me muzikë: Arkitekti
amerikan Frank Lloyd Wright i ishte shprehur mikut të tij Eric Menedlsohn, se sa
herë që emocionohej nga arkitektura që shihte, ai dëgjonte muzikë brenda tij.
Ndryshe ndodhte me Mendelson, që tregon se gjatë punës mbyllej duke dëgjuar
Bach-un dhe se ritmi i tij e dërgonte në një stazë emocionale shumë të lartë, duke e
larguar nga bota që e rrethon, për të hapur kështu imagjinatën dhe kretivitetin. Edhe
nga skicat e tij dallohen qartë forma jo të zakonshme, që lindin dhe formësohen
ritmikisht. (RASMUSSEN, 1959)

2.2 Renesanca (1420-1600)
Renesanca apo ―Rilindja‖ përjetohet me ringjalljen artistike, shkencore e shpirtërore
përgjatë gjithë kontinentit Evropian. Tematikat religjioze fillojnë të zbehen ndërkohë
që zënë vend kërkesat e borgjezisë dhe nga një instrument që transmetonte pushtetin e
plotëfuqishëm religjioz arti merr forma më të lira por akoma më tej vazhdon t’i
shërbejë klasave të privilegjuara njerëzore. Muzika vazhdonte të ishte e pranishme
nëpër kisha por pati një kalim radikal në pallatet mbretërore, që në këtë periudhë
zinin vend të veçantë në arkitekturë. Misticizmi dhe monumetnaliteti tashmë i lënë
vendin humanizmit të shprehur butësisht në format e pastra, gjeometrike dhe
dimensionet humane të pallateve, siç

shprehnin emocion kompozimet e qeta të

Josquin Des Prez 23apo Pierre de La Rue24, pa kontraste të forta të dinamikës, ngjyrës
23

Josquin Des Prez (c.1450-1521) një nga kompozitorët me më së shumëti ndikim në muziën
Perëndimore.Muzika e tij është dëgjuar dhe transmetuar përtej Europës, veçanërisht në Gjermani.
Josquin qe një nga kompozitorët e preferuar të Martin Luther. /medieval. Org URL:
http://ëëë.medieval.org/emfaq/composers/josquin.html (Lexuar në dhjetor 2013)
24
Pierre de la Rue (c.1460-1518) Kompozitori kryesor i oborrit të Burgundy gjatë kohëve të arta të
polifonisë Franco-Flamege. /medieval. Org URL:
http://ëëë.medieval.org/emfaq/composers/josquin.html (Lexuar në dhjetor 2013)
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së toneve apo ritmit. Renesanca nxori në pah idenë e ―Njeriut Universal‖ apo besimi
që çdo person i edukuar do të duhej të trajnohej në muzikë. Nuk vlente saktësisht e
njejta ide për arkitekturën, por iu dha liria e veprimtarisë dhe mendimeve njerëzore që
më parë imponoheshin nga kontrolli i rëndë kishtar. (DE VECCHi dhe CERCHIARI et
al. 1995)

Një tjetër karakteristikë që kryqëzon në një pikë të përbashkët muzikën dhe
arkitekturën ishte edhe kthimi në antikitet i humanistëve italianë që luftonin me
vendosmëri kundër traditave të skolastikës, teologjisë dhe literaturës kishtare. (DE
VECCHi dhe CERCHIARI et al. 1995). Rendet klasike greke, gjeometria egjiptase
apo elemente

të shkëputura nga pallatet e Mesopotamisë do të rikthehen nga

antikiteti për të zënë vend të riformësuara në krijimet e Albertit, Brunelesk-ut,
Berninit apo Palladios, përderisa në muzikë, rikthimi në kohë ndalet tek polifonia
forma më e vjetër e harmonisë kompozicionale e psalmeve. (SHERRANE 2002)

Figura 28 Alberti, Sant' Andrea in Mantua,
c.1470. Photo : arthistory 390.
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Leonini25 apo Perotini zhvilluan më tej “organum” melodinë që ka të paktën një zë të
shtuar për të formuar harmoninë e që zhvillohej në Mesjetë. Shekuj më vonë, të dy
artistët e spikatur rritën numrin e zërave në platformën deri tani homogjene të
psalmeve, ndërsa roli i tenorit që interpretonte tekstet fetare filloi të ndryshohej, të
ndahej në fragmente dhe të ―fshihej‖ pas melodive laike që zbehnin pak e nga pak
permbajtjet biblike në këtë formë të re të quajtur ―polophoni‖.26
Pra, largimi nga zgjedha e pushtetit religjioz, hapja drejt lirisë së mendimit dhe
risjellja e logjikës njerëzore nga antikiteti shekujve të hershëm, i dhanë forcë dhe
shtytje lulëzimit artistik dhe shpirtëror, çka rezultoi me vepra të papërsëritshme dhe
artistë të pazëvendësueshëm në vitet në vazhdim.

2.3 Baroku (1600- 1750)

Figura 29 San Carlo alle Quattro Fontane,Boromini (1646), Figura 30 Diego Velazquez , 1659 Maria
Marguerita me fustan rozë , Museo del
Romë, Itali.
Prado, Madrid, Spain

Mes indinjates së muzicientëve që nuk gëzonin asnjë privilegj apo trajtim më ndryshe
se gjithë pjesa tjetër e shërbyesve dhe përpjekjes për të rivënë pushtetin kishtar në
anën tjetër, Baroku megjithatë mbetet një prej periudhave historike më të
rëndësishme të historisë së muzikës, megjithëse nuk është prej më të favorizuarve të
arkitekturës. Krahasuar me Rilindjen, Baroku paraqet largimin nga format e qeta dhe
25

Léonin,,(1150-1201),Paris,France, kompozitori i parë i njohur polifonisë organum. Encyclopaedia
Britanica, Inc. 2014
26

1-Van Der Werf Hendrik (1997). "Early Western polyphony", Companion to Medieval &
Renaissance Music,Oxford University Press
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të pastra të përcaktuara me rregullat strikte të një shekulli më parë. Rikthehet
tentativa për ―Maniera Grande‖ ndërsa dekori i tepruar pushton shkallët, tavanet e
korridoret me pasqyrat gjigande të pallateve borgjeze apo interierin e kishave që edhe
njëherë kthejnë vëmendjen kah monumentaliteti kundërnjerëzor, duke theksuar aksin
gjatësor dhe karakterin frontal aksial. (DE VECCHi dhe CERCHIARI et al. 1995)
Në muzikë, lind një prej gjenive më të mëdhenj të historisë së muzikës, Johann
Sebastian Bach, poastu një shërbërtor i pallateve që bashkë me kompozitorë të tjerë
të shquar të kësaj periudhe arritën në thyenin kufijtë e kohës dhe të krijonin një stil
komplet të ri të muzikës.

Figura 31 Papal Basilica e Saint Peter, Sheshi Protomartiri Romani, Vatican. Photo : Calibas

Baroku në muzikë karakterizohet me

krijimin e ―tonalitetit‖. Kompozitorët dhe

performuesit fillojnë t’i elaborojnë më thellë zbukurimet dhe ta ndryshojnë notimin.
Ata zhvilluan teknika të reja të luajtjes në instrumente. Muzika e barokut zgjeroi
kufijtë e performancave instrumentale, ajo gjithashtu krijoi operën, cantat-ën,
oratorio-n, koncertin dhe sonatën si zhanre të muzikës klasike. Shumë nga konceptet
muzikore të kësaj periudhë vazhdojnë të përdoren akoma edhe sot.27

27

MACKAY, Alison; ROMANEC, Craig (2007). Baroque Guide. Tafelmusik.
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Janë vitet ’70 koha kur do të lindte për herë të parë opera 28 nga një grup
kompozitorësh nga Florence e Italisë. Kryeveprat më të hershme u kompozuan nga
Claudio Monteverdi 29 ndërsa koncerti instrumental do të theksohet veçanërisht në
krijimtarinë e kompozitorit venecian Antonio Vivaldi30.
Në arkitekturë, në Barok vihet në pah problemi i krijimit të ansamblit arkitektotnik
dhe i jepet zgjidhje e plotë. Shembulli ideal është sheshi i Shën Pjetrit në Romë me
kolonadën dorike të Berninit dhe altarin e Shën Pjetrit përbrenda kryeveprës së
Mikalenxhelos.

Figura 32 Koncerti për violinë (The Grand Moghul) (RV 431a) ngaVivaldi,1730

Po të studiojmë më thellësisht Vivald-in, gjegjësisht Koncertin për Violinë po ―The
Grand Mogul‖, do të vërejmë ndikimin e Vivaldit nga Italia e veçanërisht nga
Corelli.31 Ashtu siç edhe u kritikua më vonë, shumica e koncerteve të tij në fakt janë
pragmatike, për shkak se tregojnë histori me muzikën e tyre. E tillë është kryevepra e
njohur ―4 Stinët‖ në të cilën ka tinguj stuhish, cicërima zogjsh apo të tjera elemente

28

Opera- Pjesë dramatike e ndarë në një apo më shumë akte, performohet nga këngëtarët dhe
instrumentalistët. Oxford Dictionary, Oxford University Press, 2014
29
Claudio Monteverdi(1567-1643) Kompozitor nga Cremona e Italisë, këngëtar dhe prift
katolik.Krijimet e Monteverdit shpesh etiketohen si revolucionare, që shënjonjë tranzicionin nga
Renesanca në Barok. Encyclopaedia Britanica, Inc. 2014
30
Antonio Vivaldi (1678-1741) Kompozitor barokien nga Venecia, Itali. Virtuozo, violinist,mëues
dhe klerik. Një nga kompozitorët më të shquar të Barokut me ndikim të gjerë në Europë.
Encyclopaedia Britanica, Inc. 2014
31
Arcangelo Corelli, (1653-1713) lindur në Fusignano të Itlisë.Kompozitor dhe violinist i periudhës së
Barokut. Encyclopaedia Britanica, Inc. 2014
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që karakterizojnë secilën stinë të vitit.32 Por Vivaldi i dha gjallëri koncertit ndërsa
solistit i theksoi rolin si virtuozo dhe vazhdoi të demostronte vullnet për
eksperimentim dhe për inovacione.
Çuditërisht, baroku mbetet i tillë, i stërngakuar, i tejmbushur me zbukurime jo vetëm
brenda kornizave të arktiekturës, muzikës apo veshjeve karakteristike të kohës;
Eksperimenti i kohëve moderne i autorit japonez Emoto33 (1943) dëshmon strukturën
e mbingarkuar të muzikës baroke.

Figura 34 Kristalet e formuara nga muzika
e Mozart, Simfonia Nr. 40

Figura 33 Kristalet e formuara nga muzika e Bach ,Air on
a G String

Muzika klasike e Mozartit duket të ketë krijuar strukturë më të thjeshtë krahasuar me
degëzimet e dyfishta që ka krijuar muzika baroke e Bahut. Eksperimenti i Emotos siç
e përhskruan ai në librin ―The Hidden Message from Water‖ konsiston në shishet me
ujë të cilave ai u lëshon muzikë, para se t’i ngrijë; Në një temperaturë të caktuar uji
do të formojë kristalet të cilat dallojnë varësisht nga muzika që është luajtur para
ngrirjes. Në rastet e mësipërme, enës me ujë i është ―lëshuar‖ Simpfonia Nr.40 e
Mozartit dhe Pjesa në shkalën G për harqe e Bah-ut. Rezultati tregon që fraktalet e
shumëfishuara të kritalit të formuar me Bach-un në sfond, kanë krijuar degëzime të
stërngarkuara krahasuar me vijat e qeta dhe ndarjet e ―trasha‖ të kristalit të Moxartit34

32

Music Files,(1999). URL : http://www.mfiles.co.uk/composers/Antonio-Vivaldi.htm (Vizituar në
qershor 2013)
33
Masaru Emoto, (1943), Yokohama, Kanagawa Prefecture, Japoni. Shkrimtar, ndërmarrës; I njohur
për teorinë e tij se vetëdija njerëzore ka efekt mbi strukturën molekulare të ujit. Referuar :
34
EMOTO Masaru, (2005), The Hidden Message from Water,Atria Books
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ashtu siç dallon në të vërtetë struktura kompozicionale mes muzikës klasike dhe asaj
të barokut.
Baroku mbetet i tillë, i tepërt në detaje dhe interpretime, si në arkitekturë ashtu edhe
në skultpturë, muzikë, veshje apo literaturë. I krijuar në vitin 1600 në Romë të Italisë,
u përqafua shpejt nga Kisha katolike e më pas edhe nga aristokracia që pa në barok
triumfin, fuqinë dhe kontrollin e shprehur përmes artit. (HILLS, 2011)
2.4 Periudha (Neo)Klasike (1750-1820)

Ishte periudha klasike që bashkoi artistët, arkitektët dhe muzicientët të linin pas
ornamentet e tepruara të stilit barokian apo Rococo dhe të përqafonin kështu një stil
të ri por që rimishëronte të kaluarën e klasicizmit grek.
Veprat e arkitektit rilindas Palladios rikthejnë inspirimin për rendet klasike dhe
proporcionet e arkitekturës greke dhe romake në Evropë, Britani të Madhe dhe
Shtetet e Bashkuara. (DE VECCHi dhe CERCHIARI e)

Figura 36 Muzeu Britanez,(1753) Londër, Britani e
Madhe. Ark. Robert Smirke, John Russell Pope,
Spencer de Grey, Sydney Smirke, John James
Burnet, John Taylor

Figura 35 Shtëpia e Kongresit, Ëashington D.C.,
Shtete e Bashkuara

Pak nga pak kishat apo monarkët po zëvendësoheshin nga aristoktatët e rafinuar që
synonin një shije më elegante drejt muzikës dhe arkitekturës. Vallëzimet si minuet-i,
gavotta lindën në formën e serenadës dhe divertimentit-i.
Viena zë vendin kryesor në Evropë si qendra e muzikës, ndërsa çdo krijim i kësaj
periudhe merrte epitetin ―Stil Vienez‖. Periudha e klasicizmit arrin kulminacionin e
saj me simfonitë, sonatat dhe kuartetet e harqeve sidomos ato të tre kompozitorëve
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më të mëdhenj të shkollës Vieneze: Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus
Moazart dhe Ludwig van Beethoven.

Figura 37 John Vanbrugh, Nicholas Hawksmoor,
1722BlenheimPalace,Woodstock,Oxfordshire,
Angli. Palladizëm

Figura 40 Palladio,1592, Villa La Rotonda,Vicenza,
Itali.Foto : "Villa Rotonda side" nga Stefan Bauer

Figura 38 Robert Adam,1763 The State Apartments at
Osterley risjellja e detaleve të Palladios. Foto Blog at
WordPress.com

Figura 39 Thomas Jefferson dhe Stanford White,
1826The Rotunda,University of Virginia, Palladizëm
amerikan. Foto : "University of Virginia Rotunda in
2006" Aaron Josephson .

2.5 Romantizmi (1820-1900)
Mes ndryshimeve të shumta që rrodhën bashkë me revolucionin socialo-politik në
fund të shekullit të XVIII muzika qe ajo që theu kufijtë duke sjellë në pah kryevepra
që shprehnin emocione të thella dhe ndjesitë personale të artistit.
Duke marrë për bazë fjalën ―Romancë‖ që në mesjetë përshkruhej në poezitë
kushtuar heronjve dhe luftëtarëve nga tokat e largëta kjo periudhë i kushtohet
plotësisht romanticzmit, ndjesisë, delikatesës që në mënyrën më perfekte të
mundshme pasqyrohet në Nocturn-at e Chopen-it, kompozimet e Franz Liszt-it apo
operat Wagneriane që njejtë si Verdi në Itali, perfaqesonte operën gjermane.
30

2.6 Shekulli i 20-të

2.6.1Minimalizmi

Figura 41 Louis Kahn’s 1965 Oborri i Salk Institutit për biologji në La Jolla,
California Foto :Alex Gorlin

Përkufizohet si rrymë e artit që karakterizohet me zhvillimiet e pas luftës së Dytë
Botërore. Ka rrënjët në një modernizëm të reduktuar dhe shpesh itnerpretohet si
reaksion kundër Ekspresionizmit Abstrakt dhe ura drejt Artit Postmodern9.
Në arkitekturë, minimalizmi solli reduktimin e dekorit deri në elementet bazike.
Inspiruar nga arkitektura tradicionale japoneze, minimalizmi sjell thjeshtësinë
komplekse dhe filozofinë e arkitekturës në hapësirat e brendshme përmes lojës së
theksuar të dritës, raportit hapësirë/zbrazëtirë që realizohet me elemente strukturore
siç janë shkallët, muret etj. apo përmes formave fare të thjeshta dhe lojës së
përmasave dhe volumeve në eksterierin e objekteve.
Shprehja e Mies Van der Rohe ―Less is more‖ përshkruan me fjalë atë që shprehin
dizajnet dhe krjimet e arkitektit amerikan; çdo elementi apo detaji i jepet vëmendje e
veçantë dhe tentohet të gjendet multifunksionalilteti tek secili prej tyre; dysheme që
shërben edhe si ngrohëse, oxhak që zë edhe një banjo, etj.
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Figura 42 Farnsworth House ,1951 Mies van
der Rohe.Photo: Scott Frances

Figura 43 Pamja e jashtme e Farnsworth House ,1951 Mies
van der Rohe.Photo: Scott Frances

Sakaq në muzikë eksperimentet për ndryshime thelbësore në metoda e kompozimit
çuan në thjeshtëzimin e strukturës kompozicionale. Kështu dy reprezentuesit më të
shquar të kësaj rryme Steve Reich dhe Philip Glass në veprat e tyre sollën kompzime
me struktura melodike të shkurtra, ndërsa i gjithë procesi i zhvillimit të vijës
melodike bazohet në përsëritjen dhe manipulimin e zbutur të ritmit të thjeshtë dhe të
harmonisë.35

Figura 45 Robert Wilson, Einstein on the Beach, 1976 Vizatime.
Burimi: William Kistler©Robert Wilson/Paula Cooper Gallery, NY.
Foto: EPW Studio

Figura 46 Philip Glass (b. 1937)Knee
Play 3 from autograph manuscript,
Einstein on the Beach.Collection of
Paul Walter, depozita e Morgan
Library & Museum,Used with
permission Foto: Anthony Troncale

35

Figura 44 Skena nga “Einstein on the Beach”. Foto, “Engraved
version of Einstein on the Beach” nga Dave

Western Michigan University,URL:www.wmich.edu (Vizituar në maj 2013).
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Së bashku me drejtorin Robert Wilson, Glass në vitin 1976 prezentoi operën
―Einstein on the Beach‖, në skenën ―Metropolitan Opera‖ të New Yorkut, pasi kishte
kaluar skenat e Hamburgut, Parisit, Beogradit, Venecias, Brusselit dhe Rotterdamit.
Kjo pjesë kontradiktore operistike përbën një kërcim të hovshëm nga serioziteti dhe
bota e rafinuar e operës klasike, drejt realitetit të ri që ofrojnë artet performative të
fundshekullit XX. 36 Një konglomerat vallëzimi, pjesë tekstuale të lexuara, këndim
koral dhe imazhe arkitektonike, është tërësia që përbën një nga krijimet më të
njohura të Glass.

2.6.2 Revolucioni industrial
Humanizmi i Renesancës, zgjidhjet e reja konstruktive që rrodhën nga revolucioni
industrial, materjalet e reja (çeliku, qelqi) qenë gjurmët e para që nxitën format e reja
në arkitekturë. Stilet si Art Deco, Art Nouveau, Arts&Crafts, Romantizmi nacional,
Beaux-Arts, Kubizmi, Futurizmi, etj. do t’i paraprijnë arkitekturës moderne, për t’u
kristalizuar më vonë në veprat e Le Corbusier Hannes Meyer, Mendelson apo F. L.
Wright.
Bashkë me revolucionin industrial lindën edhe qytetet industriale që rrjedhimisht
sollën ndryshime dhe parashtruan problemin social, filozofik e estetik të qyteteve,
sidomos të kryeqendrave si Vienna, Brukseli, Parisi, Barcelona, Chicago, Glasgow
etj.

Figura 48 "Dore London" nga en:Gustave Doré

Figura 47 Kula Eiffel, Korrik 1888" , Burimi : Anonim

36

RADEN Bill,‖ Einstein on the Beach: Philip Glass and Robert Wilson on the L.A. Debut of Their
Storied Opera” publikuar në L.A. Weekly, 8 tetor 2013. (Vizituar në nëntor 2013)
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Në muzikë ―shekulli i ri‖ i gjen artistët në kërkim të formave të reja të shprehjes.
Kompozitorë si Arnold Schoenberg fillojnë eksplorimin për metoda të reja dhe skema
tonesh jotradicionale. Claude Debussy, Bela Bartok e sidomos Edgard Varése (që siç
do të shohim më vonë do të ndërlidhet ngushtë me hapësirën dhe arkitekturën), që të
gjithë tentojnë të sjelllin diçka ndryshe në kompozimet e tyre duke u larguar gjithnjë
e më shumë nga skemat koncencionale melodike dhe duke eksperimentuar me
manovra ritmesh, apo siç është rasti me Igor Stravinski-n, që i dha komplet drejtim
tjetër karrierës së tij me mainpulimet e ritmit ―kaleidoskopik‖ dhe ―ngjyrave‖
instrumentale.
Etja e artistëve për materjale të reja dhe metoda jo tradicionale të krijimit solli rryma
të reja në vitet në vazhdim dhe një qasje avant-garde drejt muzikës dhe arkitekturës.
Avancimi i teknologjisë i jep hov të përshpejtuar zhvillimit arkitektonik dhe atij
muzikor me një theks të veçantë në teknologjinë dhe mejetet që përdoren për krijim e
secilës prej tyre. Qiellgërvishësit tejmbushin hapësirat si parafabrikim i harbuar i
paneleve të qelqit ndërsa muzika pushton hapësirat digjitale me përpunime deri në
deformim të ngjyrës së vokalit dhe abuzim të tingullit orgjinal të insrumenteve që fare
pamëshirshëm janë zëvendësuar nga efektet elektronike.
Viti 1958 në muzikë cilësohet si viti i eksperimenteve të para të muzikës elektronike,
praktikuar nga Edgard Varése në Poème électronique që do të trajtohet më poshtë.
Milton Babbitt, profesor i matematikës në Priston krijoi vepra që i takojnë rrymës së
total-serializmit dhe çdo komponentë muzikore përfshirë ritmin,dinamikën,
melodinë,harmoninë etj. i kontrollon bazuar në seritë numerike. Siç mund të
paramendohet, interpretimi i këytre pjesëve kushtëzon përdorimin e makinerive që do
të interpretonin meloditë me përpikmëri.
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―I am a classical greek living in the twentieth century‖
-----Iannis Xenakis

3. 3. Matematika e muzikës së Xenakis
Iannis Xenakis (1922) i lindur në Braila të Rumanisë, rrjedh nga një familje greke,
fëmija i tretë i Clearchos Xenakis dhe Photini Pavlou pas të vëllait piktor Cosmas dhe
Jason profesor i filozofisë në Shtetet e Bashkuara.
E para që e nxiti drejt studimit të muzikës që nëna e tij, një pianiste e shkëlqyer. Që
në moshë të re merr nga ajo dhuratë flautën e tij të parë. Jo shumë kohë më pas ajo
ndahet nga jeta.37
Në vitin 1940 Xenakis ia del të regjistrohet në Institutin Politeknik të Athinës, por që
në ditën e parë të vitit akademik i duhet të mbyllë dyert pas ndërhyrjes së Mussolinit
në Greqi, me 28 tetor 1940. Xenakis i bashkangjitet Rezistencës greke ku do të
shërbejë për pesë vjetët e ardhshme. Më 1 janar 1945 goditet nga predha e ushtrisë
angleze që e lë atë me dëmtime serioze në fytyrë duke i shtypur nofullën dhe duke
humbur njërin sy. Duke e konsideruar të vdekur i ati e gjen dhe e dërgon në spital ku
rehabilitohet pas një numër operacionesh.
Brenda vitit Xenakis lë spitalin për t’iu rikthyer studimeve në Institutin Politeknik.
Dy vjet më vonë finalizon studimet me temën ―Betoni i armuar‖.
Nën llupën e pushtetit si i kërkuar politik, është sërish babai i tij që i siguron një
pasaportë fallco për të kaluar kufirin nën emrin Konstantin Kastrounis. Me destinim
final Shtetet e Bashkuara, Xenakis megjithatë mendon të bëjë një ndalesë në Paris. Si
përfundim, më 1947 me rekomandimin e shokut të tij të ngushtë arkitektit Georges
Candillis, Xenakis fiton punën në funksionin e inxhinjerit në studion e Le Corbusier
Në Athinë nuk figuron më si njeri fizik i gjallë ndërsa të atin dhe vëllain i fusin në
burg.

37

2000 / 2014 — Les Amis de Xenakis Association (2004). URL http://www.iannis-xenakis.org .
(Vizituar në prill 2012)
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Figura 49 Philips Pavijon, c. 1958, postcard, 4 x 6 in., Iannis Xenakis
Archives, Clichès Bibliothèque nationale de France, Paris

Admirimi i tij për matematikën eksperimentale, pasioni për muzikën dhe shkollimi
prej inxhinieri, japin frytet e para nën mbikqyrjen e Le Corbusier i cili në vitin 1953 i
kërkon astitentit të tij të organizojë një ―Koncert Hapësinor‖ në kulmin e një prej
shtëpive në Marseille për mbajtjen e CIAM (Congrès International d’Architecture
Moderne) Përzgjedhja e Xenakis konsiston në muzikën tradicionale indiane, japoneze
dhe të jazz-it. Por pasioni për muzikën nuk i kishte dhënë rezultate të frytshme si me
matematikën apo inxhinierinë. Pak para se ta linte Greqinë- siç shkruhet në
autobiografinë e tij, i inspiruar nga muzika e Bartók, Debussy, Ravel, dhe the Rite of
Spring, vendos t’u rikthehet studimeve të muzikës. Në Paris, regjistron klasët e
Honegger në Konservatorium dhe siç ndodhte me të gjithë studentët e tjerë, Xennakis
i kërkohet të performojë një nga kompozimet e tij. Para se të arrintë të përfundontë
pjesën e tij, Honegger e ndërpret ashpër duke thënë që nuk ka asgjë muzikore në këtë
mes dhe se ai ka përdorur oktava paralele, çka nuk supozohej të ndodhte. Xennakis i
përgjigjet me thjeshtësi ―Ndoshta ke të drejtë, por mua më pëlqen‖. Ishte takimi i
fundit me Honegger. Pas refuzimit të Nadia Boulanger përfundimisht Xennakis
përfundon në klasën e Messiaen:
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“Vous avez une naïveté”.
“Më pas më qetësoi duke shtuar “Oh mos u mërzit, mendoj që edhe unë jam po aq naiv dhe
shpresoj të mbetem i tillë gjithë jetën”. Pastaj vazhdoi,”Mos u kthe në klasët tradicionale,
nuk të nevojiten, dëgjo muzikën dhe kompozo”. Ndoqa këshillën e tij ; kisha komfirmuar
bindjen time”. (Nga autobiografia e Xenakis)38

Një vit më vonë Xenakis kompleton një prej veprave kompozicionale të tij më të
njohura Metastasis. Po atë vit, i ngarkohet detyra të punojë rreth fasadës së Manastirit
La Tourette. Sipas dokumentimeve të mëposhtme, Xenakis deklaron ―Forma e
përgjithshme është e Le Corbusier ndërkaq të gjithë strukturën e brendshme e kam
zhvilluar unë pas diskutimeve me murgjit. Panelet e xhamit poshtë rangut të qelive
dhe Kisha janë pothuajse eklskluzivisht punë e imja. E njejta vlen për Kapelen dhe
―makinat e dritës‖. I kam pozicionuar në atë mënyrë që të kapin dritën e diellit
përgjatë ekuinoksit‖. 39

Figura 50 Pamje nga hapësira e brendshme e Sainte Marie de La Tourete, 1956-1960, Le
Corbusier,Eveux, France

38

XENAKIS Iannis, Autobiografi, Copyright © 2000 / 2014 — Les Amis de Iannis Xenakis, URL:
http://www.iannis-xenakis.org/xen/bio/biography.html Vizituar në qershor 2013
39
JENCKS (2013)
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Megjithatë ajo për të cilën Xenakis ka marë zyrtarisht dhe publikish meritat, është
fasada perëndimore dhe renditja e paneleve të xhamit. Përdorimi i paneleve të xhamit
në fasadën e La Tourette gjen inspirim nga forma tradicionale e ndërtimit të shëtpive
indiane në Chandigarch. Renditja vertikale e paneleve njëri mbi tjetrin përgjatë
kornizës vertikale arrin efektin praktik dhe ekonomik të ndërtimit.40

Figura 52 Vizatim, Fasada e Saint Marie de la Tourette; Burimi:
loreakmendian

Figura 51 Partirua e "Metastasesis",
Iannis Xenakis. Burimi :
loreakmendian.

Për herë të parë Xenakis fillon të aplikojë teorinë e tij të matematikës eskperimentale
dhe kompozimeve stohistike që devijojnë nga serializmi kompozicional i viteve 50, e
që Xenakis refuzon ta bëjë pjesë të veprave të tij. Gjithmonë në kërkim të një lidhjeje
në mes muzikës dhe arkitekturës, Xenakis thoshte se muzika e bazuar në gjeometri ka
më pak mundësi të harrohet sesa muzika e bazuar në impulse të thjeshta.
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STERKEN (2007), (faqe 37)
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Figura 53 Iannis Xenakis, Blloku i shënimeve 1959, 12 3/8 x 9 5/8 inches, Iannis
Xenakis Archives, Clichès Bibliothèque nationale de France, Paris

Një fasadë kontinuale dhe me ndarje të barabarta padyshim do të rezultonte
monotone. Njejtë siç kishte vepruar me kompozimin e tij “Sacifice‖ Xenakis
përpunon dendësinë e ndarjeve të paneleve paralelisht me kohëzgjatjen e një note dhe
largësinë nga nota që pason. Në diagramin e dendësisë, shtrihet boshtii (x) që ka
funksionin e kohës dhe boshti (y) funksionin e ndarjes ritmike.41

Figura 54 Iannis Xenakis, Study for Metastaseis, 1954 ink on paper, 9 1/2 x 12 1/2 in.
Iannis Xenakis Archives, Clichès Bibliothèque nationale de France, Paris
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XENAKIS Iannis, (1922) Formalised Music” Edicioni i përmisuar dhe edituar nga Sharon Kanach.
Pendragon Press, Stuyvesant, NY, US
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Në funksionin që krijohet brenda diagramit Xennakis përdor rendin metrik MM,
Mäzel Metronomme që konvertohet në gjatësi metrike përmes raportit: 5 cm = 26
MM. Bazuar githmonë në Modulorin e Le Corbusier Xenakis më pas krijon një tabelë
me progresionin e ndarjeve duke zgjeruar gjerësinë në pikat e pozicionuara nga prerja
e artë. Xennakis krijon në këtë mënyrë atë që njihet si ―polifoni‖ në strukturën
kompozicionale, e cila shtrihet mbi një organizim tre-shtresor e që rezulton me një
studim të detajuar të dritë-hijes. Ajo që mbetet më pas është të vendosësh ku do të
ketë shumëfishim dhe ku rrallim të ndarjeve. (STERKEN, 2007)

Figura 55 Vizatim, Fasada e Saint Marie de la Tourette;
Burimi: loreakmendian

Megjithëse në vetevete secila shtresë horizontale në fasadë përbën një strukturë të
thjeshtë në vetvete, në tërësi formojnë një imazh kompleks të fasadës. Gjatë
vëzhgimit të objektit syri kapërcen nga kati në kat dhe humbet në sfondin e kaltërt
qiellor. (JENCKS, 2013)
Një princip i tillë i grumbullimit të shtresave të pavarura nga nëjra tjetra, me dendësi
të ndryshme, do të bëhet gurthemeli i strukturës komplekse ritmike në kompozimet e
mëtutjeshme të Xenakis.
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Figura 56 Sainte Marie de La Tourete, 1956-1960, Le Corbusier, Eveux, France
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3.1 Polytopes

Në periudhën pas Luftës së Dytë Botërore format poligonale filluan të integrohen
gjithnjë e më shumë brenda artit, përmes performancave, instalacionit dhe synonin
zbutjen e dallimit/ndarjes në mes të hapësirës artit, spektatorit dhe hapësirës që ata
zinin.

Figura 57 Polytopes, Iannis Xenakis, nga artikulli “Theorie Des Probabilites et coposition musicale de Xenkis”
pubikuar nw Numrin e 6-tw tw “Gravesaner Blatter”

I apasionuar pas matematikës eksperimentale, Xenakis përqafon këtë drejtim të të
performuarit që arrin ta realizojë përmes zërimiit në sallat e perfomrimit dhe
ndriçimit laserik, apo një numër shtresash me ngjyrë që i mundësonin atij ―të
vizatuarit virtual‖ dhe krijimin e konstruktit të hapësirave jo materiale edhe në
hapësira ekzistuese apo pjesë historike (shembull sot, Operën në Sydney, ku vazhdon
manifestimi i njejtë dhe përdorimi i teknologjisë për të njejtin funksion).
Ai arriti ta realizojë dhe ta praktikojë paralelizmin mes sferës së ndriçimit artificial,
tingujve zërimit dhe ―Polytopes‖ duke ndjekur të njejtën teori të shtjelluar në ―Point
and Line to Plane‖ të Kadininsky-t që zhvillon teorinë e artit abstrakt bazuar në
elmentet e pikës, linjës dhe lëvizjes.42
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STERKEN Sven (2001),Toward a Space-Time- Art: Iannis Xenakis’s Polytopes.Marë nga
Perspectives of Neë Music, Vol. 39, No.2
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3.2 Pavijoni Philips

Me qëllim të promovimit të produkteve dhe sidomos teknologjisë së ndriçimit
artificial dhe fonik, në vitin 1958 kompania holandeze ―Philips‖ i kërkon Le
Corbusier të krijojë një sallë ekspozimi për produktet e saj. Megjithëse nuk
diskutohej për krijim arkitektonik por për një reklamë promocionale, Le Corbusier
pasi pranon deklaron:
―Je ne vous ferais pas de pavillion, mais un Poème électronique‖.5 Ajo që kishte
nevojë Le Corbusier ishte një hapësirë e errët, një kolazh imazhesh, tingujsh dhe
projeksionesh vizuele të kompozuara bashkë me Edgar Varèse. Megjithë angazhimet
në Chandigharch në atë kohë, Le Corbusier ia lë atij duart e lira dhe i kërkon të
krijojë arkitekturë të përkohshme që do të shprehte më së miri karkaterin futuristik të
show-it që do të zhvillohej përbrenda. (BIENZ, et al)

Figura 58 Kopja fizike e revistës teknike ‘Philips” që përmban pesë artikuj të publikuar përgjatë mbajtjes sՃ Expo

’58 (10 shtator- 9 tetor 1958). Burimi : Carlotta Darò, 2007-2008 Visiting Scholar
July 2009
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Pavijoni nis nga baza me formë organike apo ―Stomaku‖, gjerësia maksimale e të cilit
arrin distancën prej 25 m dhe vjen duke u ngushtuar në drejtim të hyrjes dhe daljes,
një tjetër përjtetim i promanadës në arkitekturë 43 tashmë e praktikuar nga Le
Corbusier 35 vjet më parë në Vilën La Roche-Jeanneret të periferisë pariziene.
(CLARKE, et al).

Figura 59 Iannis Xenakis, skica të pavijonit PhilipsFoto : © wikimedia commons /
wouter hagens

Fasadat e Pavijonit janë sipërfaqet e vetme që shërbejnë si mure dhe si kulm në të
njejtën kohë duke shërbyer kështu si një manifestim i hershëm i Hapësirës
Karteziane, apo procesi i zbulimit të dimensionit të katërt në matematikë e inicuar
nga Reimann qindra vjet më parë. Këtu nocioni i thellësisë dhe perspektivës lejojnë
perceptimin e pozitës së trupit në hapësirë humbet në shkrirjen e planeve: dyshemeja,
kulmi dhe muret bëhen pjesë e një shtrirjeje të vetme.

Figura 60 Iannis Xenakis, skica të pavijonit PhilipsFoto : ©
wikimedia commons / wouter hagens

Figura 61 Iannis Xenakis, skica të pavijonit
PhilipsFoto : © wikimedia commons / wouter
hagens
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Promanada në arkitekturë – trajektorja e vrojtuesit përbrendahapësirës së ndërtuar; Shëtitja që ofron përjetim
më të plotë të objektit; Term i përdorur nga Le Corbusier, vitet 40
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Gjatë promanadës përbrenda hapësirës bashkëdyzuese të dualitetit bardh-zi, hapësirëzbrazëtirë, gjithashtu të praktikuar më parë në La Tourette, vizitorët do të përshkojnë
kështu anash ekranit gjigand të vendosur përbrenda Pavijonit, në të cilin shafqen
imazhet e njëpanjëshme të evoluimit të qenies njerëzore dhe shprehjes artistike të
besimit, ndjenjës së shkatërrimit të pasluftës dhe dëshirës për shpëtim, që Corbusier
ushqente që në rininë e tij, i inspiruar nga filozofia Niçeane, ai besonte në rikthimin e
tematikave spirituale si tragjeditë, heroizmi, purifikimi dhe ndryshimet e
patjetërsueshme që ato i sjellin shoqerisë njerëzore.44 Ashtu siç e dëshmon edhe në
librin e tij ―Drejt një Arkitekture‖ me paralelizmin e tempullit grek dhe makinave
motorike moderne, fotomontazhi vazhdon të jetë fusha e tij e preferuar ndërkaq
imazhet e ndërtesave të projektuara nga vetë ai, Corbusier përcjell më tutje misionin e
tij për arritjen e harmonisë brenda kaosit social.
Në volumin e tij Pavioni paraqiste nyjëzimin e nëntë paraboloideve hiperbolike të
kompozuara asimetrikisht nga betoni i paranderur dhe kabllo çeliku që përkufizojnë
nga jashte konturat e faqeve të thyera të Pavijonit.

Figura 63 Figura 64 Pavijoni Philips, 1958,
Iannis Xenakis, Brussels. Foto : ©
wikimedia commons / wouter hagens

Figura 62 Pavijoni Philips, 1958, Iannis
Xenakis, Brussels. Foto : © wikimedia
commons / wouter hagens
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3.3 Poème électronique dhe udhëtimi në kohë i Pavijonit Phillips
Le Corbusier kishte për qëllim lidhjen e tingujve me imazhe përcjellëse, dhe ishte
shumë më i dhënë pas këtij aspekti edhe se vetë Varése, që nuk u interesua gjithaq për
shpërndarjen hapësinore të muzikës, gjë që arsyetohet me moshën e tij të shtyrë 75
vjeçare, kur manipulimi me teknologjinë e re përbën sfidë në vetvete.
Ngjajshëm si Le Corbusier Varése dinte të përhumbej në krijimet e tij dhe deri në
fazat e fundit të projektit të mos arrinte të shpjegonte se çfarë kishte në mendje. Kur
përfaqësuesit e kompanisë Phillips dëgjuan për herë të parë gongun, sirenat, të qarat
njerëzore, eksplozivet dhe tinguj të tjerë të tillë të përvojave njerëzore të inçizuara
nga Varese patën dyshime për realizimin e projektit dhe propozuan të gjejnë një
kompozitor të dytë në rast se ideja e Varese s’do të kishte sukses. Ishte Corbusier që
kërcnoi me dorëheqje në rast të largimit të Varese ajo që bëri përfaqësuesit e Phillips
të stepen. Personi i tretë në këtë mes që arrinte të mbante balancin në mes eprorit të
tji, kompozitorit 75 vjeçar dhe procesit të punës së Pavijonit ishte vetë Xennakis. Ai i
qëndroi pranë mikut të tij muzicient që shpesh ishte vështirë të kuptohej edhe nga
vetë teknikët e zërit.Një nga anekdodat që përmendet, është rasti i njërit nga punëtorët
që po përpiqej të krijonte tingulllin adekuat në pajisjet e zërit. Në atë moment hapet
dera dhe Varése bërtet i entuziasmuar: ―Ky është tingulli që duhet të përdorim!‖
Tekniku i zërit ia plas të qeshurës dhe si përfundim ata inçizojnë drejtpërdrejtë
kërcitjen e derës teksa hapet. (BIENZ 1999).

Figura 66 Edgar Varése, gjatë krijimit të
Poème électronique në laboratorin Philips,
Eindhoven, 1958. Burimi : The Columbia
Unibversity Computer Music Center

Figura 65 Pamje nga laboratori Philips,
gjatë krijimit të Poème électronique,,
Eindhoven, 1958. Burimi : The Columbia
Unibversity Computer Music Center
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Megjithëse procesi i punës kishte mbetur përherë i njejtë, i pari i firmës jep një ide në
vija të trasha dhe më pas rend të ndajë kohën në dysh duke iu përkushtuar publicitetit
në njërën anë dhe duke angazhuar dizajnerët e firmës t’i kompletojnë projektet deri në
finalizimin që përmbyllet me nënshkrimin mbi fletët e planeve dhe meritat në emrin
e tij. E megjithatë, gjesti i fundit, e lë Xenakis në hije dhe jashtëmase të prekur.
I bindur për të drejtat që i takojnë si dizajnues i Pavijonit, ai i shkruan letër firmës
Phillips duke kërkuar të drejtat e tij të autorit. Një veprim i tillë padyshim që s’do të
kalonte pa shkaktuar rrëmujë: Corbusier në gjithë karrierën e tij dhe mes mijëra
bashkëpunëtorësh dhe asistentësh që ka pasur, nuk kishte ndarë kurrë meritat apo të
drejtat e autorit me asnjeri tejtër pos tij. Një kërkesë e tillë ishtë e paimagjinueshme
të përmbushej dhe në situatë të zakonshme, do të pasonte me largimin nga puna të një
punëtori që do të guxonete të kërkonte një gjë të tillë. Por Xennakis ishte i
rëndësishëm për firmës, prandaj Le Corbusier vendos t’ia pranojë meritat dhe ta njohë
të paktën si bashkpunëtor të tijin, ndërsa firmës Philips i sqaron se asnjëri nga 250
arkitektët që punonin për të nuk kanë pranuar ndonjëherë të drejtat personale për atë
që punohet brenda firmës. Si për ironi, Le Corbusier e kishte gjetur veten në të njejtn
pozicion si Xennakis në rastin e Pavijonit Phillips, me projektin e ndërtesës se UNO
Ndërtesës për idetë e të cilit pretendonte se i janë vjedhur.45 Natyrshëm, marrëdhënia
mes dy bashkëpunëtorëve tashmë kishte marrë të tatëpjetën. Siç e përshkruan në
librin e tij BIENZ (1999), në sytë e Le Corbusier Xenakisit i ishte dhënë detyra e
koordinimit të një projekti. Në sytë e Xennakis, Le Corbusier ishte shndërruar në një
figurë të zbehtë që ia behte kohë pas kohe në zyrë duke u marrë me vogëlsira përveç
se mirrte edhe meritat e të tjerëve. Megjithëse Le Corbusier e pranoi Xenakis si
bashkëpunëtor, marrëdhëniet e tyre nuk u qetësuan asnjëherë.
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3.3.1 Promanada e Pavijonit Philips

Gjatë diskutimeve të tyre rreth muzikës ata sërish patën ngecje, me Le Corbusier që
kërkonte muzikë të një natyre të përafërt me këngët e popullarizuara të kohës dhe me
Xennakis që kërkonte plotësisht të kundërtën. Një vepër bazuar në zhurma dhe ritëm,
e përafërt me krijimet e Varese. Ai shkon më tej në takimin e tyre me Phillips duke
deklaruar ashpër se do të ishte më mirë të punësonte një këngëtar balladash për të
realizuar muzikën që preferonte ai. Pas takimit të tyre në Eindhoven, Xenakis kërkon
të rrijë në studiot që ndodheshin aty, por Le Corbusier këmbëngul se ai i duhet për
dizajnim në Paris, ku atij do t’i duhet të punojë në një studio disa herë më të vogël
sesa ajo që Phillips kishte në Paris. (BIENZ ,1999). Xenakis do të krijonte interlud-in
që do t’i shoqëronte vizitorët e Pavijonit përgjatë minutave të parë, për të vazhduar
më pas me krijimet e Varese. Vepra e Xennakisit do të mbajtë titullin Concrete P.H.
ku ―Concrete‖ qëndron për ―Concrete Music‖ pra ―Muzikë Konkrete‖ ndërsa P.H. për
Philips.
Në qendër të përjetimit të Poemës qe prezantimi i ―Historisë së Njerëzimit‖ që nga
fillimi historik e deri në aktualitetet e viteve të 50. Në një prezentim 8 minutësh, kjo
histori ndahet në 7 sekuenca, si vijon :

1 Genesis (një minutë),
2.Materia dhe Shpirti (një minutë),
3.Nga Errësira deri në Agim (një minutë e 24 sekonda),
4.Zotat krijuar nga njerëzit,
5. Kështu stampon koha (një minutë),
6.Harmonia (një minutë),
7.Të gjithëve t’u jipet (dy minuta).

Çdo njëra nga sekuencat përbëhet nga fotografi, figura, imazh që përfaqësojnë
periudha të caktuara kohore; Kështu sekuenca e parë ―Genesis‖ nis me ndriçimin e
dy figurave të varura në plafonin e Pavijonit, ku njëra duket si kukull vitrine ndërsa
tjetra një objekt gjeometrik. Ngjyra e kuqe e objektit të parë prezenton materien,
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ndërsa objekti i dytë me ngjyrë të kaltërt prezenton shpirtin, të cilit Le Corbusier i jep
karakter mashkullor.46

Figura 67 Pamje nga hapësira e brendshme e
Pavijonit Phillips, © ëikimedia commons

Sekuenca pasuese vazhon me një rend imazhesh nga skeletet, kokë majmunësh e
bizonësh, e kalon tek fotografi bardh e zi njerëzish, në një përmbledhje të shpejtë të
evoluimit njerëzor, që përmbyllet me objekte arti nga kulturat kelte, sumeriane,
egjiptiane, etj.

Figura 69 Pamje të filmimit të Poeme
Electronique, 1958. Foto: The Columbia
Unibversity Computer Music Center
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Figura 68 Pamje të filmimit të Poeme Electronique, 1958.
Foto : Lira Nikolovska, web.mit.edu

BIENZ (1999) (faqe 112)
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Sekuenca ―Nga Errësira deri në Agim‖ shfaq anën agresive të njeriut që përshfaqet
përmes fytyrave frikësuese të ngjyrosura e të maskuara për të kapërcyer tek pamjet e
kampeve të përqrndrimit dhe armëve ushtarake.47
Në sekuencën e katërt prezentohen foto të Zotave dhe Religjioneve të ndryshme, për
të vazhduar me sekuencën e pestë, ―Kështu stampon koha‖ ku përmblidhen të
arriturat

teknologjike dhe ikonat e shekullit XX, me foto të shkencëtarëve,

inxhinierëve apo konstruktorëve të kësaj periudhe. Imazhe të bombës Atomike
paraqesin anën tejtër të medaljes së përparimit shkencor. (BIENZ,1998b).

Figura 70 Poeme Elctronique, pamje nga sekuenca e 2-të,
“Matter and Spirit”. Skenuar nga “Space Calculated in
Seconds,” nga Marc Treib dhe Richard Felciano (Princeton
University Press, 1996).

Figura 71 Pamje të filmimit të Poeme
Electronique, 1958. Foto : creativereview.co.uk

Në sekuencën e parafundit, Le Corbusier përçon imazhe optimizmi, me imazhe
fëmijësh që qeshin të lumtur apo çifte të dashuruar që puthen. Në këtë sekuencë në
plafonin e pavijonit shfaqet një ―galaksi yjesh‖ që tregon rregullin e përkryer të
kozmosit që përbën inspirim të jashtëzakonshëm për Le Corbusier.Sekuenca e fundit
përmbyll historikun e shkurtër njerëzor me krijimet e Le Corbusier në për
urbanimizmin e New York-ut, Paris-it, Algjerisë, ndërtimet në Chandigarh dhe
Marseille, që përbëjnë qëllimin e fundit të jetës së Le Corbusier ―Një botë në të cilën
të
gjithë njerëzit, duke hequr dorë nga reprezentimet arkitektonike, do të mund të jetojnë
të lumtur dhe me kërkesa të realizuara‖.
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Sekuenca përmbyllëse është një tjetër mezash për optimizmin që Le Corbusier e
shihte tek lidhja e vendeve të zhvilluara industriale dhe Botës së Tretë, e që fillon ta
zbatojë që nga ndërtimet e tij në Chandigahr të Indisë.
Imazhet shoqërohen nga një kompozim muzikal 8 minutësh nga kompozitori
kontraverz Edgard Varése dhe një ouverturë dy minutëshe e kompozuar nga Xenakis,
që përshkon interierin e pavijonit përmes 350 altoparlantëve të shpërndarë nëpër
gjithë brendësinë dhe të pozicionuar brenda mureve të mveshura me asbest që në të
njejtën kohë formonte edhe teksturën e brendshme. Asbesti gjithashtu pati rolin e
forcimit të mureve çka mundësoi efektin akustik të shpellës brenda Pavijonit, ashtu
siç deshte Le Corbusier kur shprehej se Pavijoni vetë është në rend të parë ―Shpellë‖
për tregimin elektronik. (BIENZ,1998c).
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3.4 Fundi i Pavijonit dhe miqësisë
“Jemi të aftë të flasim dy gjuhë në të njejtën kohë. Njëra i adresohet syve, tjetra
veshëve” deklaron Xenakis48.

Por në fakt, gjuhët e tyre këtu ndryshojnë vërtet. Le Corbusier lidh arkitekturën me
muzikën në kontekstin e formave dhe volumeve, ndërsa interesimi i Xenakisit mbetet
gjithmonë në strukturën e brendshme të kompozimit, duke u interesuar vetëm për
shkakun e krijimit, përderisa Corbusier synonte efektin. Ai ishte i mendimit që nga
një vepër arti dalin rreze, ngjajshëm me vektorët, të cilët kanë ndikim në mjedisin
përreth si efekti që pati purizmi në rrethin ku u prezentua. (Peter Bienz, 1998).
Megjithatë për shkak të angazhimeve të tij në atë kohë në Chandigahr, me disa skica
elementare ai ja la në dorë komplet Pavijonin asistentit të tij të devotshëm Xenakis, i
cili përveç qëllimeve dhe idesë së Le Corbusier për një ―Poème Electronique‖, efektit
vizuel dhe akustik, ishte përgjegjës edhe për 500 vizitorët që do të duhej të hynin
brenda të organizuar çdo 10 minuta dhe dalja jashtë përseri duke anashkaluar efektekt
i kinemasë.

Figura 73 Le Corbusier, Edgar Varèse dhe të tjerë në inagurimin e Figura 72 Drejtori i “Philips” Louis Kalff,Le
pavijonit Philips, Bruxsslles, 1958.Foto : Philips © FLC/ADAGP
Corbusier dhe Edgar Varése përpara
pavijonit Philips, Brussels, 1958. Burimi :
The Columbia Unibversity Computer Music
Center
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Figura 74 Pavijoni Philips, 1958, Iannis Xenakis, Brussels. Foto : © wikimedia commons
/ wouter hagens

Megjithatë, duke e parë si një mundësi unike për të vënë në praktikë projektin e tij të
kahmotshëm që deri atëherë mbetej në letër, Xennakis arriti ta shndërrojë
eksperimentin e tij muzikal ―Metastazis‖ (1958) në një objekt të realizuar mbi të cilin
vulosi emrin e tij paçka se siç edhe mund të pritej nga egoja e parafinuar e një artisti
dhe arkitektit më eminent të modernizmit në atë kohë (apo të gjitha kohërave) LE
CORBUSIER shumë shpejtë u mundua t’i mirrte për vete të gjitha meritat e Pavijonit.
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Të paktën pasi pa që vepra po u pëlqente njerëzve të tjerë. Xennakis sqaron se kur të
tjerët e pyesnin eprorin e tij për detaje ai do t’i drejtonte gjithmonë tek Xennakis, të
cilin e trajtonte njëlloj si arkitektët e tjerë të UNO ndërtesës për të cilën i akuzonte se
ia kanë vjedhur skicat. (BIENZ,1998).
Nga frika se dimri do t’i dëmtonte të gjitha paisjet elektronike të aplikuara Pavijoni u
çmontua menjëherë pas mbylljes së ekspozitës. Concrète P.H. e Xenakis dhe Poème
Électronique e Varèse, konsiderohen pikë referimi në muzikën elektronike,
megjithëse nuk prezentojnë punimet më të mira të të dyve. Pas përfundimit të
ekspozitës Xenakis jep dorëheqje nga zyra e Le Corbusier për t’u koncentruar
plotësisht në muzikë.

Figura 75 Rrënimi i pavijonit Philips, 1959 © wikimedia commons / wouter hagens

Pierre Henry49 që në atë kohë vendos të hapë studion e tij personale për t’u fokusuar
në kompozim dhe produksion, e fton Xenakisin të bëhet anëtar i plotë i GRM
(Groupe de Recherches Musicales) ku vazhdon studimet e tij rreth teknikës së
përpunimit të kasetave dhe teorisë së muzikës stochastike. Siç shpjegon HUGILL në
49

Pierre Henry, (Dhjetor 1927), Paris, Francë Kompozitor francez; Konsiderohet një nga pionerët e
zhanrit të muzikës elektronike.
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vitin 2008, që nga viti 1979, ai përdorte sistemin kompjuterik të krijuar nga vetë ai, i
quajtur UPIC 50 dhe që shërbente për të ―përkthyer‖ imazhet grafike në muzikë-si
rezultat.
Matossian (1981) në shkrimet e saja tregon që për Xennakisin ishte shumë më e lehtë
të përdorte sistemin grafik sesa shkrimin klasik të notave ku nuk mund t’i shohësh të
gjitha në një kohë siç ndodh me grafikët.

Figura 76 Pamje origjinale se si funksionon sistemi UPIC.. Pamje nga dokumentari i
Patrick Saint-Jean, inxhinjeri që punoi sistemin bashkë me Xennakis

Preokupimi i tij i vazhdueshëm mbetej cilësia dhe mënyra e shpërndarjes së muzikës
në hapësirë, gjë për të cilën do të fokusohet më thellë në veprën e mëvonshme
―Diatope‖. Në autobiografinë e tij ai flet për ―mediokritetin‖ e sallave koncertale që
janë ndërtuar për të përballuar muzikën bashkëkohore e as adaptohen mirë me
muzikën e vjetër. Ai nuk e pelqen idenë e vendosjes së orkestrës në pozitë frontale
meqë në këtë mënyrë dëgjuesi mbetet jashtë saj dhe muzikës.

50

UPIC, Unité Polygogique Informatique de CEMAMu. Lloj tabele muzikore për vizatim ku përmes
vizatimeve të digjitalizuara mundëson komponimin, msimin e akustikës, angazhimin në rolin
pedagogjik në çfarëdo moshe. Makina është zhvilluar në Qendrën e Studimeve të Matematikës dhe
Muzikës Automatike në Paris, Francë

55

Ashtu siç do të thoshte Le Corbusier, ―Nuk ka njeri primitiv, ka vetëm mjete
primitive. Ideja mbetet e pandryshueshme, shumë e fuqishme që në fillimet e saj‖, 51
ideja vërtetë ka ekzistuar: 50 vjet më parë, Xennakis është i bindur që teknologjitë e
reja do të arrijnë të tejkalojnë probleme të tilla konstruktive të arkitekturës.
Gjithashtu, shkruan se falë sistemeve kompjuterike, dëgjuesi do ta ketë lirinë të
rregullojë personalisht kualitetin e zërit, nivelin dhe mundësinë e të dëgjuarit veç e
veç apo në tërësi, të instrumenteve.52

Figura 78 Xenakis duke ju
spjeguar tabelwn digjitale
fwmijwve. 1979 Burimi : Joel
Chadabe

Figura 77 Xenakis dhe UPIC tabela. 1979 Burimi : Joel Chadabe

Nouritza Matossian, shkrimtarja, aktorja angleze dhe biografja e Xennakisit rrëfen
për punën e saj me të, komunikimin, mënyrën e tij të qasjes drejt njerëzve apo ideve.
Ai pyeste vazhdimisht jo vetëm si je, por edhe si ndihesh. Mes orësh të gjata pune në
heshtje, ai pyste,‖A je e lumtur‖?
Jeta e tij ishe kërkim i vazhdueshëm i emocioneve më të vrazhda, përjetimeve më të
thella; Ai i dha muzikës një mënyrë të re jo vetëm të kopozimit por edhe të të
dëgjuarit.53 Pa dyshim që thyerjet e shumta, një fëmijëri e traumatizuar, humbjet që
ndeshi që në moshë të re, përcjellë nga peripeci të tjera, janë arsyeja pas një
51

(Le Corbusier, Drejt një arkitekture Phoenix,2000, faqe53
2000 / 2014 — Les Amis de Xenakis Association (2004). URL http://www.iannis-xenakis.org .
(Vizituar në prill,2012)
53
MATOSSIAN Nouritza, (2001) URL : http://www.iannis-xenakis.org/fxe/actus/matossian.html
(Vizituar më qershor 2012)
52
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personaliteti të tillë, ―i udhëhequr vetëm nga insikti i tij nga kultura greke, përplasjet
me psalmet bizantine; tinguj të kuruar instrumentesh; një orkestër dekonstruktive‖
siç shkruan Matossian.
Kjo është rruga që bën Xennakis, në të cilën zhvillon karrierën e tij mes kompozimit
inxhinierisë dhe arkitekturës. Krijimet e tij nuk janë pikënisja e simbozës së muzikës
dhe arkitekturës, por në veprat e tij ai u jep jetë dhe formësim, teorive që më herët
ishin realizuar vetëm pjesërisht, thjesht duke bartur ndarjet ritmike të pentagramit në
ndarjet e fasadave apo renditjen e elementeve.
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“A e sheh Nour, gjëja më e rëndësishme në jetë dhe në art, është të jesh i lirë”
Ianis Xennakis
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4. Post-Xenakis
4.1 Kenzo Tange dhe analogjia me Pavijoni Phillips
Struktura dhe konstruksioni i Pavijonit Philips, vazhdimësia e ―faqeve‖ të objektit,
mbështjellës që mer funksionin e kulmit, përbën inspirimin për një nga ikonat e
arkitekturës moderne: Palestra Olimpike e Tokios, e dizajnuar nga Kenzo Tange për
Lojërat Olimpike të Tokios të vitit 1964.54

Figura 79 Stadiumi i projektuar nga Kenzo Tange ndërtuar për Lojërat Olipike Tokyo 1964.
Stadiumi i Notit në të majtë dhe ai i Basketboll-it në fotografinë në të djathtë. Pamja e një
prej telave kryesorë që mbajnë kulmin.

Vepra që i siguroi Tanges çmimin prestigjioz ―Pritzker Prize: për dizajnin e objektit,
përcjellë me citatin ―një prej ndërtesave më të bukura të shekullit XX‖ risjell në
përmasa të stërmadhuara dhe funksione të shtuara verzionin e Pavijonit Philips:
Sipërfaqet paraboloide hiperbolike të lidhura me kabllo çeliku në Pavijonin e LE
CORBUSIER, tek Tange barten në të njejtën logjikë pasi përforcohen së pari nga
struktura e brendshme prej betoni, e siguruar brenda rrjetës metalike që vijën e lakuar
që ndan enterierin nga eksterieri.

54

BUNKA Kenchiku, Kenzo Tange for Tokyo, piblikuar nw”Domus”424/March 1965
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4.2 Poème Elextronique dhe Muzika Elektronike sot
“Për më tepër, muzika pranon një numër nivelesh të të
kuptuarit. Di të jetë sensuale dhe vetëm sensuale dhe në këtë rast efekti që jep mbi
trupin di të jetë vërtet i fuqishëm, deri edhe hipnotizues. Muzika gjithashtu di të
shprehë çdo aspekt të ndjeshmërisë”. Iannis Xenakis
Imazhet laserike mbi fasadat antike të pjesëve të vjetra të qytetit vazhdojnë edhe sot
të jenë formë atraktive e artit vizuel. Shembulli më i freskët është Objekti i Operës në
Sydney. Më së paku një herë në vit, arkitektura e Jørn Utzonit55 shfrytëzohet nga
artistë të shumtë që kombinojnë imazhe, gjeometri, iluzione optike mbi të.

Figura 81 Steve Arnold Photography, Sydney Vivid Festival 2013

Figura 82 Iannis Xenakis,Polytope de Cluny, Paris, 1972 Burimi
: http://socks-studio.com

Figura 80 I annis Xenakis,Polytope de Cluny,
Paris, 1972Burimi : http://socks-studio.com

55

Jørn Utzon (1918 –2008) Arkitekt danez, fitues i çmimit ―Pritzker Prize‖ i njohur sidomos për
projektimin e ndërtesës së Operës në Sydney (1973)
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5. Muzika si inspirim i arkitekturës
Muzika do të jetë e praishme në Arkitekturë jo vetëm në kontekstin e ndarjes së
parimeve të përbashkëta universale të gjeometrisë dhe matemtikës, por shumë më
herët se kaq, edhe përpara formimit të konceptit të një vepre arkitektonike, në fakt do
të jetë pikënisja e konceptit të një ndërtese. Muzika është vetë inspirimi. Përjetime të
tilla si Muzeu i Hebrejve (Berlin, 2001) nga Liebeskind (1946), është shembulli se si
inspirimi nga muzika krijon fragmente arkitektonike që ofrojnë përjetime të thella
emocionale.
Siç deklaron edhe vetë autori i veprës arkitektonike ―Dimensoni i dytë i projektit të
Muzeut është muzika‖.56 Dhe ky dimension shtrihet në tërë qënien e objektit, lidhjen
e kthinave, ecjen e ―pafund‖, në gjithë konceptin e veprës arkitektonike. Simbolika e
ecjes tragjike të hebrenjve drejt Kampit shtrihet përgjatë korridorit të ngushtë që
lëshohet poshtë ―Bajonetave‖ të betonit që çojnë tek ―Dhoma e Zbrazët‖ (fig. 91).
Sigurisht që do të niste nga muzika, më saktësisht, nga kompozimi neo-barokian
―Adagio‖ në G-mol e

mjeshtrit venecian Tomaso Albioni. Ndikim të veçantë për

Liebeskindin përbën edhe opera e lënë në gjysmë që përfundon me fjalët ―O fjalë,
fjalë që më mungon‖. Mungesa e pjesës së tretë të operës ―Moses und Aron‖ do të
marrë formë në fundin e shkallëve të pjerrëta. Një zbrazëtirë që mund t’i qasesh nga
brenda. Kulla e zbrazët, apo ―Zbrazëtira e Kujtimeve‖ siç e quan ai, është ―akordi i
fundit ku fjala e munguar e Moses të Schoenberg-ut lind në një echo të papritur të
qetësisë, që reflekton prapa drejt zhvillimit të hovshëm të Berlinit‖.57

56

PERICA Blazenka dhe VON MAUR Karin Schriften zur Architektur – Visionen für Berlin.
Verzioni anglisht: The Visions of Arnold Schönberg.Frankfurt am Main 2001, 63–64
57
Cituar nga ligjerata 2002 Proms e Daniel Libeskind 2002 Proms ,Victoria and Albert Museum,
Londër.
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Figura 83 Daniel Libeskind, 2001Muzeu i
Hebrejve, “Aksi i kontuinitetit”. Foto : Barend
Jan de Jong (Leica M9, Summicron M9)

Figura 86 Arnold Schoenberg. Moses und Aron:
Akti i tretë

Figura 84 Daniel Libeskind, dekonstruimi i
Yllit tw Davidit.

Figura 85 Hapwsira e brendshme e Muzeut tw Santiagos,
Spanjw,2011 , : Eisenman Architects© Duccio
Malagamba. Burimi : archidaily
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Në një nga ligjeratat e studentëve të arkitekturës, Peter Eisenman tregon që një nga
vizitorët e parë të Muzeut të Santiagos në Spanjë, thotë që vizita brenda hapësirës së
Muzeut (fig. 90) i kujton atij tingëllimën e tetë brirëve teksa ngrihen shkallë shkallë
në një nga preludet e Wagnerit.58
Një numër i madh i kryeveprave të Bach-ut kanë lindur pikërisht nga forma e
brendshme e Kishës St. Thomas në Leipzig, ku ka shërbyer si organist dhe drejtues i
korit që prej vitit 1723 e deri në vdekje (1750). Hapësirat madhështore gotike,
shtresat e drurit kumbues që i janë shtuar më vonë gurit, muret anësore të ndara në
galeri dhe në loxha apo ―kuti private‖ për çdo familje (sistemi Luterian i qeverisjes
së kishave, RASMUSSEN 1997), përbënin një organizim të ndryshëm nga Kishat e
tjera dhe me këtë rast edhe situata e brendshme akustike do të ishte tjetër.
(RASMUSSEN 1750). Hope Bagenal shënon distancën e jehonës së tingullit të kishës
St. Thomas 2 sekonda e gjysmë, nga 6 ose 8 sa ishte distanca tipike e kishave të tjera.
Kjo ―mungesë ― note do t’i mundësonte Bahut krijimin e veprave në shkallë të
ndryshme. Në këtë mënyrë, një numër veprash të bachut janë krijuar veçanërisht për
ambientin e St. Thomas. Pjesët muzikore për fuga mund të intepretohen suksesshëm
në këtë kishë, ndërsa do të humbisnin në hapësirat gjigande të një bazilike.59

Figura 88 Kisha St. Thomas (Photo: Germany Tourist
Office)URL:http://www.commdiginews.com/travel/le
ipzig-germany-25-years-after-candlelight-broughtdown-the-wall-19482/

Figura 87Statuja e J.S.Bach nw oborrin e kishws St.
Thoms,Leipzig, Gjermani. Photo: Dave Bartruff URL:
http://www.allposters.com/-sp/Statue-of-J-S-BachCourtyard-of-St-Thomas-Church-Leipzig-GermanyPosters_i9563316_.htm

58

Cituar nga ligjerata e Eisenman në Shkollën e Arkitekturës dhe Dizajnit, Neë York, 2011. Vizituar në janar
2013. URL: https://www.youtube.com/watch?v=N-deYQMmJSc
59

(RASMUSSEN ,1997) (faqe 232)

63

E ndërkaq tradita e të kompozuarit muzikë kundrejt një arkitekture sot rikthehet
sërish por kësaj rradhe duke ndërruar rolet: një hapësirë performuese e dizajnuar në
mënyrë të veçantë për muzikën e Johan Sebastian Bahut.
Në dizajnin e fundit për Manchester International Festival, Zaha Hadid Architects
rikrijojnë një sallë peformuese prej 17x25 m gjatësi. Një shirit gjysmë transparent i
tejzgjatur nëpër strukturën e çelikut lëshohet nga tavani poshtë nëpër një numër
hapësirash fluide që rriten, rrëshqasin dhe bashkohen me njëra tjetrën teksa
mbështjell gjithë sallën në një përgjigjië virtuale ndaj harmonisë së raporteve të
ndërlikuara të Bahut. Pasi të anojë mbi pianon koncertale dhe performuesin, ai
lëshohet në tokë duke mbështjellë gradualisht audiencën .

Figura 89 Chamber Music Hall nga Zaha Hadid Archietctes 2009. Foto : dezeen.com

Rëndësia qëndron tek funksionaliteti i dyfishtë i shiritit: aspekti akustik dhe vizuel i
tij. Ai është projektuar në atë mënyrë sa të rrisë përjetimin akustik të koncertit teksa
definon vizuelisht skenën, koridoret dhe përmbylljen intime. Ekziston si objekt
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―lundrues‖ nëpër hapësirë por në të njejtën kohë edhe si arkitekturë e përkohshme që
të fton të hysh brenda e të eksplorosh më tutje hapësirën.60
Për të gjithë adhuruesit tjerë të muzikës,në kërkim të një vendi që do të mblidhte
njerëz që i bashkon muzika, entuziazmi për muzikën apo i të bërit muzikë, The Sky
Church, që ndodhet në qendër të hapësirës publike të Muzeut të Muzikës të
projektuar nga Gehry Partners (2000), do të ishte vendi ideal. Bashkimi mes
teknologjisë, medias, muzikës, ndodh në rrugën ―5th Avenue‖ të Seattle: Kompleksi
kushtuar manifestimit të kreativitetit dhe inovacionit inspiruar nga Jimmy Hendrix,
ofron mundësitë për të mësuar sekretet e kompozimit dhe performancës, frymëzuar
nga një nga figurat më me influencë në Amerikë. Një grumbull elementesh të lakuara
dhe me ngjyra dhe materjale të ndryshme formojnë strukturën e objektit mbuluar me
panele metali që sjellin fragmente nga një Fender Stratocaster 61 e copëtuar.
(Kiser,1999)

Figura 91 Experience Music Project
Museum,(2000) Frenk O’ Gehry. Photo :
Copyright © 2012 - Megbfrankinteriors.com

Figura 90 Experience Music Project
Museum,(2000) Frenk O’ Gehry. Pamja e
interierit tw Sky Church. Photo : Copyright ©
2012 - Megbfrankinteriors.com

Për kompozitorin Philip Glass62, mjafton thjeshtë ideja që një hapësirë arkitektonike
mund t’i përshtatet një vepre muzikore. Kështu nis kompozimet e tij dedikuar
60

Zaha Hadid Architects, (2009) URL: http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/jsbach.pdf
(vizituar në qershor, 2014).
61
Fender Stratocaster, kitarë elektrike, një nga instrumentet më të popullarizuara mes kitaristëve
62
Philip Glass (Janar 1937), Baltimore, Maryland, US. Kompozitor minialist amerikan, një nga figurat
me më së shumëti influencë në muzikën e shek.20
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hapësirave arkitektonike si ajo e Wexner Center (1989) i ftuar nga vetë arkitekti i
ndërtesës Peter Eisenman të performojë në ditën e inagurimit dhe jo
domosdoshmërisht ishte e nevojshme për të të shihte objektin para se të kompozonte
një pjesë për të. Në fakt është e pamundur, (sipas Glass) të kompozosh vetëm për një
hapësirë specifike. Por është e mundshme të kompozosh në bazë të ―ndjenjës‖ apo të
sensit të përbashkët që një muzicient ka me një ndërtues, meqë të dy flasin një gjuhë
të përafërt, ―ose strategji të përafërt në gjuhë të ndryshme thënë më ndryshe‖.
(LERNER) . Mes veprave të tij më të shquara ―Einstein on the Beach‖, ―Satyagraha‖
etj. zënë vend edhe kompozimet e krijuara për një numër ndërtesash në veçanti. Me
mikun e tij të jetës me të cilin ka jetoi për një kohë, skulptori i mirënjohur Richard
Serra (1939) do të krijonin shpesh ―Dhomëza‖ ku muzika dhe arkitektura do të
bashëvepronin mes tyre. Dhe pyetjes së Lerner se çfarë ka marë për inspirim, apo si
pikënisje, Glass i përgjigjet me thjeshtsi: ―Ritmi. Ritmi ka përbrenda strukturën.
Ritmi është strukturë e artikuluar‖.

Figura 92 Philip Glass duke performuar. Foto : © 2014 Dunvagen
Music Publishers

Një tjetër shembull i mjeshtërisë së krijimit të ritmit në arkitekturë është ndërtesa e
Muzeut të Artit Milwaukee (2001) të Calatravas ku stuktura inxhinierike ngrihet me
elegancë përmes simetrisë dhe ritmit të vazhdueshëm ashtu siç di t’i sjellë vetëm
Calatrava
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Figura 94 Muzeu i Artit Milwaukee, 2001
Santiago Calatrava. Ritmi i krijuar nga
struktura e objektit© 1998-2014 Abe Kleinfeld

Figura 93 Muzeu i Artit Milwaukee, 2001
Santiago Calatrava. Ritmi i krijuar nga
struktura e objektit© 1998-2014 Abe Kleinfeld
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Përmbyllje
“Muzika është arkitekturë e rrjedhshme; Arkitektura është muzikë e ngrirë”
― Johann Wolfgang von Goethe

Lidhja e muzikës dhe arkitekturës është aq e vjetër sa besohet të jetë edhe vetë qenia
njerëzore. Rrjedh dhe zhvillohet paralelisht zhvillimit njerëzor. Kjo dëshmohet në
vendbanimet parahistorike të përsshtatura në natyrë, vizatimet në muret e shpellave
dhe instrumentet e para muzikore të ndërtuara nga eshtra kafshësh.

Baza e përbashkët e gjeometrisë, simetrisë dhe proporcionit që të dyja artet
përmbajnë në strukturën përbërëse të tyre. Këtu nisin përpjekjet për të bartur këtë
proporcion nga vijat e pentagramit në vijat ritmike të fasadave, duke përdorur
përseritjen e elementeve, ndarjet vertikale të shtyllave, apo shtrirjen horizontale të
harkadave (Shembulli i Santa Sabinës, Romë). Që nga kontrastet e theksuara pamore
të gotikut që krijojnë këtë ndarshmëri ritmike, tek La Tourette e Le Corbusier, ku
bartja nga muzika në arkitekturë mundësohet falë matematikës eskperimentale të
Iannis Xenakis që lojën ritmike të muzikës e transformon në ndarje të larmishme të
fasadës, duke mbytur monotoninë dhe duke ofruar pamje më tërheqësë të ndërtesës.

Evoluimi i muzikës dhe arktekturës vijon paralelisht; Ndryshimet që koha i sjell
arkitektrës në stil, përmbajtje apo teknologji, pasqyrohen paralelisht edhe në muzikë.
Fryma klasiciste e arkitekturës gjen po

atë madhështi dhe elegancë edhe në

kompozimet e muzikës së kësaj periudhe. Rryma minimaliste redukton deri në
thjeshtësi

elementet që ngarkonin arkitekturën e para-modernes, njëlloj siç sjell

thjeshtësinë në muzikë teksa hap dyert drejt formave të reja avant-garde të operës
(shembulli i Renzo Pianos). Analogjitë jaën të pranishme përgjatë zhvillimit historik
dhe ndryshojnë përkrah rendeve dhe stileve kohore.
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Arkitektura dirigjon muzikën: Kështu njëra nga artet krijohet për të përmbushur
tjetrën. Përshkrimi i Hope Benegal dëshmon se si recitatet kishtare shndërohen në
këngë, vetëm se jehona e Kishës së Shën Pjetrit në Romë krijonte përzierje të
rrokjeve duke e detyruar priftin të ndryshojë tonalitet, çka solli lindjen e psalmeve
gregoriane. Ose rasti i Kishës St. Thomas në Leipzig, sistemi i brendshëm i së cilës
dallonte nga kishat e tjera, e që kushtëzoi Bahun të kompozonte pjesë veçanërisht për
këtë hapësirë.

Muzika kushtëzon arkitekturën: Të tilla janë të gjitha sallat koncertale, teatrot, operat,
forma e të cilave kushtëzohet nga akustika dhe shtritja në hapësirë e tingullit. Përmes
hapësirave, formave, lojës së arkitekturë synohet të krijohet ambient sa

më i

përshtatshëm për akustikën. ―Teatri i tingullit‖ nga Hadid, nisur edhe nga emri, është
kërkesat akustike kushtëzojnë arkitetkurën dhe trajtohen si pjesë e reativitetit të
hapësirës.

Pavilioni Philips, por edhe gjithë Krijimtaria e Xennakis, bazohet në koncepte mbi të
cilat sot ndërtohen hapësirat perfomative, që përdorin muzikën, ndriçimin dhe
struktura të përohshme arkitektotnike si mjete pwr krijimin e tyre. Ambicja e tij për të
zbërthyer muzikën përmes matematikës në një verzion përfundimtar hapësinor
vazhdon akoma më tutje të elaborohet dhe të jetë pike inpirimi për të tjera hapësira
të tilla si këto. Imazhet laserike mbi muret antike të objekteve të vjetra sot mund të
spikaten kudo mbi muret e fasadave gotike të Katedraleve nëpër qytetet me të
frekuentuara të botës. Për më tëpër perceptimet e tij mbi hapësirën dhe muzikën
tregojnë vizion të qartë dhe largpamës lidhur edhe me teknologjitë e përdorura në të
cilat ai kishte besimin se do të tejkalonin problemet konstruktive të kohës, për të
ofruar në të ardhmen, qasje dhe pwrjetim më të mirë të muzikës.

Muzika mbetet një nga forcat më të fuqishme të imagjinatës dhe inspirimit për
arkitetkët. Një arkitekturë që emocionon inspirimin shpesh e gjen tek muzika. Që nga
ritualet religjioze të antikitetit, tek hapësirat bashkëkohore sot, të dyja së bashku,

69

krijojnë hapësira që nxisin përjetime më të thella, apo për të mos thënë, një realitet
tjetër. Ndryshe nuk do të mund të spjegohej ―Kumbimi i një trumpete të pacipë‖ që
Le Corbusier përfytyron gjatë vizitës së Parthenonit në

Voyage D’Orient. As

preludet e Wagnerit që salla Muzeut të Santiagos risjell në mendjen e vizitorit
spanjoll. Përse madhështia e ―Notre Dame‖ do të zbehej pa tingujt e mistershëm të
organos; Nuk do të spjegohej se si vijat ritmike të Bahut pasqyrohen në skicat e
Mendelsonit, e as pse e çonin artistin në një stazë tjetër emocionale e kreative.
Ndoshta jo rastësisht, Vitruvi rendit muzikën si pikë e domosdoshme e formimit të
një arkitekti. Jo rastësisht në prapavijën e karrierës arkitektonike të Le Corbusier,
Xennakisit apo Liebeskind-it, gjejmë edukimin muzikor, veçanërisht në vitet e tyre të
hershme. Apo raste të panumërta si ato të

David Byrne apo Roger Waters që

vazhdojnë karrierën në muzikë pas një eksplorimi në botën e arkitekturës gjatë
studimeve.
Muzika do të jetë përherë e pranishme në arkitekturë, qoftë për të ndarë parimet e
përbashkëta të gjeometrisë dhe matematikës apo thjeshtë duke inspiruar arkitektët për
të dizajnuar hapësira që ofrojnë një përjetim përtej perceptimit tre-dimensional të një
ndërtese. Hapësira që lënë gjurmë, apo zgjojnë përjetime,e që më së miri përmbushin
shprehjen e Le Corbusier për të dy disiplinat që ai i quan ―Krijim i pastër i shpirtit‖.
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